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ABSTRAKT
Monumentet e kulturës së një qyteti e kombi janë simbole të rëndësishme që tregojnë vlerat
materiale, shpirtërore dhe zhvillimin në shekuj dhe vite. Monumentet e kulturës jo vetëm në
perëndim, por edhe në vendet ish-komuniste kanë patur dhe vazhdojnë të kenë një vëmendje
të veçantë. Urbanizmi dhe krijimi i “monumenteve” shumë urbane personale, shtëpi banimi
shpesh pa asnjë projekt dhe hapësira të tjera urbane, nuk i zëvendëson vlerat e vërteta
materiale dhe shpirtërore të një qyteti ose një kulture të caktuar. Shpirti urban dhe urbanizimi
material dhe shpirtërorë, nuk takohet vetëm në vendet ish-komuniste. Ky koncept për
urbanistikën dhe mënyrën e jetesës gati zuri vend edhe në perëndim. Por studiuesit dhe
specialistët e zhvillimeve sociale dhe urbane përpiqen gjithnjë e më shumë të ruajnë traditën
dhe monumentet e saj urbane materiale dhe shpirtërore territoret e tyre me të gjitha vlerat
kulturore e shpirtërore.
Rajoni i jugut në veqanti Prizreni dallohet për trashëgimitë kulturore. Lokalitete arkeologjike
kala, kisha, xhami, hamame, teqe, shtëpi banimi karakteristike e objekte të tjera arkitekturore
me vlera të rralla janë disa prej thesareve që e bëjnë këtë pjesë të Kosovës më të vizituarën
dhe më atraktiven.
Ruajtja e të vjetrës konsiderohet një sfidë kur vie në krahasim me modernen. Objektivi i këtij
punimi ka qenë ruajtja e një vlere më shumë për qytetin e Prizrenit. Ndërtesa e”Postës së Parë
të Prizrenit” nuk parasheh të ketë zgjuar interes të madh, por lënia në gjendjen e tanishme
është për të ardhur keq. Në botën e jashtme ndërtesave të tilla me koncepte administrative i`u
është treguar kujdes dhe vëmendje e veqantë,prandaj duke u nisur nga disa parime vënia në
jetë e një ndërtese të tillë shtonë peshën kulturore dhe historike të qytetit të Prizrenit. Lufta
për ti mbrojtur ato pak materiale të cilat kanë mbetur ende pa u zëvendësuar do të jetë sfidë
në vehte.
Me mbledhjen e të dhënave nga arkiva dhe ato pak shkrime të mbetura dhe me ndihmën e
Qendrës Rajonale për Trashëgimitë kulturore në Prizren do të jetë synimi i arritjes së një
rezultati të dëshiruar lidhur me rimëkëmbjen e kësaj ndërtese dhe kthimin e saj në një muze.

I

ABSTRACT

Cultural monuments of a city and nation are important symbols that show the value of
material, spiritual and development in centuries and years. Monuments of culture not only
in the West but also in the former communist countries have had and continue to have
special attention. Urbanism and creation of "monuments" very personal urban, residential
houses often without any project and other urban areas, not the material replaces the true
values and spirituality of a city or a particular culture. Urbanization and urban soul and
spiritual material, not only meets in the former communist countries. This concept for
urban planning and lifestyle almost took place in the West. But researchers and specialists
in social and urban developments increasingly try to maintain its tradition and urban
monuments of material and spiritual heritage of their territories with all the cultural and
spiritual values.
The southern region in particular Prizren stands out for cultural heritage. Archaeological
locations heritages castles, churches, mosques, hammams, masjid, residential houses
characteristic of other objects rare architectural value are some of the treasures that make this
part of Kosovo most visited and more attractive.
Preservation of old considered a challenge when it comes compared with modern.The
objectiv of this paper it has been maintaining a more value of the city of Prizren. The building
"First Post office of Prizren" it doesn`t look like having great interest, but leaving in it`s
current state is regrettable. The outside world such buildings with administrative concept has
been shown special care and attention, so starting from a few principles applications of such
a building adds cultural and historical weight for the city of Prizren. The struggle to defend
the few materials which have remained without being substituted will be a challenge in itself.
By collecting data from archives and the few remaining scriptures and with the help of the
Regional Center for Cultural Heritage in Prizren it will be the goal of achieving a desired
result concerning the recovery of the building and converting it into a museum.

II

FALENDERIME

Duke u nisur se punimi i një teme ka vështërsitë e saj, padyshim që edhe kjo ishte ndër to.
Për vet faktin se mungesa e informacioneve më të gjëra e bëri më të vështirë normalisht që
pa ndihmën e shumë faktorëve të jashtëm nuk do të mund të përfundohej lehtë.
Ndoshta mund të shkruhet me pak fjal, por që realisht ka shumë për tu thënë e për tu
falenderuar. Si pikë e parë me shumë rëndësi është rruga e arritjes deri në këtë hap.
Mbështetja e gjithë atyre personave që nuk kanë hezituar në asnjë moment. Kuptohet që
prindërit janë ajo pika e fort e qdo njeriu kur dëshira për të arritur diqka nuk mungon, e që
njëkohësisht përkrahja shpirtërore e edhe ajo financiare nuk mungon kursesi nga ana tjetër.
Familja ime e ngushtë që më kanë qëndruar pranë, por jo më pak personi që kam zgjedhur të
kem përkrah gjithë jetën, për durimin që kanë treguar me mua, kurajon dhe ndihmën e
pakusht.
Sa i përket anës profesionale shpreh nderime për ndihmën e profesiorit tim të nderuar
Prof.Dr.Binak Beqaj i cili është treguar i gatshëm për ndihmë dhe ishte udhërrëfyes i
shembullt për rrugëtimin e gjithë këtij punimi deri në përfundim.
Në mbledhjen e materialit i cili ishte mëse i nevojshëm për zgjerimin e mëtutjeshëm të temës
që mu dha nga ana e Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore me drejtor z.Samir Hoxha
i cili shprehu mjaft gadishmëri.
Falemnderit gjithashtu dhe për kolegët të cilët i kisha në krahë për ndihmën kur më duhej e
që mu ofrua nga ta.
.
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Pyetsori

Figura. 1. Lloji i pyetësorit

1

1. Hyrje
1.1 Arsyet e studimit
Kosova si shtet i vonshëm i cili po zhvillohet dita ditës jo shumë gjëra i ka në drejtim të
duhur. Duke parë nga shumë shkrime, libra të ndryshëm botëror është parë se ngritja e një
vendi nga ana kulturore dhe historike bëhet përmes ruajtjes së vlerave të atij vendi.
Arkitektura është rrugë kyqe kur themi se një vend që ne vizituam ishte i bukur,kishte
ndërtesa të mahnitshme, ishin shumë të vjetra, më pelqeu ai apo ky detaj. Zakonisht njerëzit
impresionohen nga magjia që ka krijuar po ashtu dora e njeriut ndër vite, dekada e shekuj.
Vendi ynë duke u nisur nga faktet historike se ka qenë gjithmonë nën dirigjim të të tjerve dhe
në dorë të pushtuesve të një pasnjëshëm, nuk mund të themi se është fajtore për vet faktin se
ndoshta nuk po ja u jep rëndësinë e duhur monumenteve të vjetra dhe nuk po invenston në
ruajtjen dhe konservimin e tyre. Por duhet me patjetër të ceket se monumentet historike që
mbartin vlera në vete si nga ana kulturore ashtu edhe historike duhen trajtuar me shumë
kujdes. Prizreni konsiderohet të jetë qyteti i Kosovës me më së shumti ndërtesa të këtij lloji.
Prandaj duke u nisur nga ky fakt komuna e mbështetur nga qeveria e vendit duhen marrë me
këtë qështje më hollësisht duke e mbështetur kështu edhe financiarisht. E gjitha kjo besoj se
është arsye e mjaftueshme sa i përket qështjes së punimit lidhur me këtë ndërtesë, pra postën
e vjetër të Prizrenit. Ndonëse e lënë pas dore dhe humbja e interesimit e ndërgjegjësimit se
ende egziston dikund në Prizren, mendoj se duhet me doemos të kthehet vëmendja paksa si
nga ana e qytetarëve të Prizrenit e edhe më gjerë, duke i shtuar kështu vëmendje edhe nga
ana e turistëve, numri i të cilëve është në rritje e sipër viteve të fundit në qytetin e bukur të
Prizrenit.

1.2. Qëllimi dhe objektivat e studimit
Duke u nisur nga një fakt mjaft i rëndësishëm, mungesa e mjaftueshme e materialit të
disponueshëm për këtë objekt, shkak i shtjellimit të kësaj teme zgjoi kureshtjen për vet faktin
se duhet ti kthehet rëndësia që vet ndërtesa disponon. Objektivat specifike të këtij punimi
janë:
•
•
•
•

ruajtja e vlerave si posta e parë e qytetit të Prizrenit
analizimi i funksionalizimit aktual të ndërtesës
identifikimi nëse janë ruajtur ose jo hapësirat brenda sic kanë qenë të destinuara në
fillim
ruajtja e fasadave dhe detajeve me të cilat identifikohet arkitektura neoklasike e
ndertesës
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•

zgjidhja urbanistike lidhjet me qendrën e qytetit, qasjet në ndërtesë dhe mundësia e
identifikimit të ndërtesës.

1.3. Fusha e studimit
Edhe në sektorin e trashëgimisë kulturore dhe historike Prizreni njihet si një ndër qytetet që
përmbush ato vlera të një qyteti të vjetër që në vehte mbartë vlera dhe historik të madh për
vetë shqiptarët.
Për aryset e më sipërme orientimi i këtij punimi bazohet në njërën ndërtesë të këtij lloji që
mendohet së është ndër ato pikat më të forta që qyteti ka.
Duke u bazuar në dokumenta të hershëm Prizreni konsiderohet të ketë qenë nga qytetet më
të zhvilluara në atë kohë, prandaj edhe u vendos ndërtimi i ndërtesës së postës si e para për
vendin. Fuqia ekonomike dhe rëndësia si qytet kanë qenë aryset se pse posta u vendos të
ndërtohet.

1.4. Struktura e punimit
Punimi përhëhet nga 10 kapituj të përcjellë më pas me nën kapitujt:
Kapitulli i parë përfshinë hyrjen ku në pika të shkurtëra tregohet rrjedha e përgjithshme se
qfarë do të përmbaj i gjithë punimi, analizat e përgjithshme të ndërtesës, vënia në funksion e
saj.
Kapitulli i dytë vazhdon me analizën e konceptit ndërtesë administrative, pasiqë vetë posta
konsiderohet të jetë e tillë, historik lidhur me zhvillimin e postës si njësi e përbashkët me
veprimtaritë e tjera shtetërore, ndarja e saj në njësi të veqantë, një shembull i ndërtesës së
Main Post që nga fillimet e saj të para e deri në fundin e punimeve të saj dhe rivënies së saj
në funksion. Duke vazhduar pastaj me historikun e postës shqiptare që nga koha e shpalljes
së pavarësisë së Shqipërise, disa nga peripecitë në zhvillimet e saj më të rëndësishme.
Kapitulli i tretë përmban interpretimin e qytetit të Prizrenit që nga lashtësia e deri më sot.
Paraqiten rrjedhimisht qështjet e përgjithshme të qytetit duke përfshirë kështu edhe
popullsine, trashegimite, funsionalizimin e tij.
Kapitulli i katërt mbartë në vete historikun e ndërtesës së postës qysh nga fillesat e saj të
para, analizën e lokacionit me objektet përreth qasjet e saja me rrugët kryesore, rëndësinë e
vetë monumentit, vlerat e tij, analizën e arkitekturës, materialeve dhe gjendja e tij aktuale.
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Kapitulli i pestë përfshinë mënyrën e hulumtimit që është përdorur përmes së cilës arrihen
rezultatet e duhura për sa i përket kthimit të ndërtesës në muze. Është paraqitur problemi në
atë mënyrë që të arsyetohet kthimi në muze.
Kapitulli i gjashtë përmban metodologjinë e cila është përdorur duke nisur nga SWOT
analiza, procesin e pyetësorit i cili është përpiluar dhe i`u është bërë dhe referuar qytetarëve
të Prizrenit lidhur me postën e parë.
Kapitulli i shtatë përbëhet nga shqyrtimi dhe arsyetimi i përdorimit të materialeve të cilat
janë përdorur në mënyrë që të mbrohen dhe restaurohen ato egzistuese.
Kapitulli i tetë përmban projektin restaurues, ku identifikohen pjesët e ndërtesës të cilat është
dashur të pësojnë ndryshime në mënyrë që funksioni ti përshtatet llojit të ndërtesës që për
funksion primar do të ketë ekspozimin pasiqë ideja është të kthehet në muze.
Kapitulli i nëntë përmban projektin e detajuar pas restaurimin duke i bashkangjitur kështu
detaje të shumta të cilat karakterizojnë origjinalitetin e postës që nga vitet e para të ndërtimit
të saj, e të cilat egzistojnë ende.
Kapitulli i dhjetë që përmban përfundimet dhe rekomandimet është pjesa ku shprehet ideja
se çka përfundimisht mendohet se do të arrihet nëse ndonjëher realizohet, pastaj duke mos i
shmangur brengat lidhur me problemet që ka e që mund të hasen përsëri.
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2. Historiku-Koncepti i një ndërtese administrative
Administrata nënkupton vendin, hapësirën ku kryhen punë të cilat përfshijnë interesa
gjithëperfshirës të njerëzve. Zakonisht njerëzit shkojnë aty për përmbushjen e kërkesave dhe
nevojave që kanë lidhur me një punë apo tjetër.
Zyret zakonisht krijohen nëpër institucione, organizata të ndryshme, ndërtesa biznesore etj.
Që nga krijimi i tyre i kahmotshëm zyret ndër vite kanë pësuar ndryshimet e tyre si nga ana
fizike, organizative e funksionale.
Në antikitetin e hershëm zyret ishin pjesë e përbashkët e një kompleksi të pallatit apo një
tempulli të madh. Që nga shekulli i 18-të nisi ndërtimi i tyre në hapësira të ndara në mënyrë
që të rritej efikasiteti i tyre për qytetaret, ku tani identifikimi dhe orientimi drejtë tyre do të
bëhej më i lehtë. Në këtë grup bëjnë pjesë edhe zyret postare si lloj i zyreve administrative.
Rëndësia e postës ka treguar fillet qysh moti në kohët shumë të hershme, atëher kur lidhja
me vende të tjera të botës vërehej se po bëhej një pjesë shumë e rëndësishme e jetesës së
njerëzimit.
Puna e saj ka bërë të mendohet dhe të zhvillohet që moti. Mungesa e personave të dashur
komunikimi me ta ishte një ndër shkaqet, por nga ana tjetër lidhja mes vendeve, avancimi i
tyre, bashkëpunimi në mes veti po luanin rol mjaft të madh që posta të mendohej si pikë
kyqe që patjetër duhej punuar sa më shumë në avancimin e saj.
Evolucioni i tyre ka filluar qysh shekuj më parë.

Figura. 2. Ilustrim: Kuti postare
Burimi:
(https://www.google.com/search?q=kuti+postare&biw=1366&bih=662&source=
lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUraeJz4LQAhXJOhQKHSTqCZIQ_AUIBigB#
tbm=isch&q=zyra+postare&imgrc=4sKXidKeRznh7M%3A)
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Në fillet e saja zakonisht letrat janë dërguar nga ana e postierit të cilat janë vendosur në kuti
postare të cilat i ka pasur pothuajse çdo shtëpi para hyrjes së saj.
Në dërgimin e letrave kemi parë përdorimin e pullave postare. Pullat postare janë propozuar
nga James Chalmers në Britani të Madhe në vitin 1835, mirëpo përdorimi i tyre i parë u bë
në vitin 1840 në Angli. ”Penny Black” u quajt kështu pulla e parë postare e cila mbarte
fotografinë e mbretëreshës Victoria kurse prapavinë e kishte të zezë. Pas kësaj pulle postare
ishin Shtetet e Bashkuara që vazhduan përdorimin e tyre por që me fytyrën e Benjamin
Frenklin mbi to.

Figura. 3. Pulla postare e pare
Burimi: (https://sq.wikipedia.org/wiki/Pulla_postale#Historia_e_pullave_postale)

2.1. Çka shërben posta dhe zhvillimi i saj i hershëm në botë
Termi “postë” është përdorur qysh në vitin 1650 shkurtimisht menjëher pas legalizimit të
imelave private në Angli, që u bë në vitin 1635.
Në Anglinë moderne u vendosën vende ku mund të bënin postimin e letrave çdo rrugë kalimi
në afërsi të njëra-tjetrës.
Ndërsa në Amerikën e hershme zyret postare ishin të njohura edhe si stacione. Këto terme
“Stacion”dhe “shtëpi poste” u zëvendësuan sikurse zëvendësimi i kuajve dhe trajnerëve të
shërbimit nga hekurudha, avioni dhe automobili.
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Në ditët e sotme zyra postare zakonisht i referohet pajisjeve postare që u lejojnë shërbimin e
konsumatorëve.
Termi “zyre e përgjithshme postare” zakonisht përdoret si term nacional për “zyre qendrore”
të shërbimeve postare edhe nëse nuk sigurojnë shërbim për klient në ndonjë ndërtesë. Pajisjet
postare përdoren ekskluzivisht për të procesuar imela në vend, të njohura si zyre klasifikuese
ose zyre afruese të cilat mund të kenë zyra qendrore të mëdha të njohura si “klasifikuese”
ose salla postale. Ndertesat e integruara duke kombinuar procesimin e imelave përmes trenit
ose airoplanit njihen si shkëmbime poste.
Shtëpia mbretërore Thurn ka filluar dërgimin e rregullt të imelave nga Brukseli qysh në
shek.16-të duke iu drejtuar postës perandorake të romakëve. Muzeu postar i Britanisë
pretendon se posta më e vjetër në botë që ka funksionuar është në Skotland në rrugën kryesore
Sanquar. Kjo postë thuhet të ketë funskionuar vazhdimisht që nga hapja e saj që u bë në vitin
1712 ku përcjellja dhe dërgimi i imeleve është bërë me anë të kuajve dhe trajnerëve të cilët i
kanë bartur ato nga një vend në tjetër.
Në disa pjesë të Europës zyre të veqanta cenzuruese egzistonin vetëm me ndërprerje
domethënë ato funksiononin kohë pas kohe. Në Francë ato njiheshin edhe me emrin si
kabinete të zeza.
“Zyra e përgjithshme postare” që u zyrtarizua me leje u themelua në Angli dhe filloi punën
në vitin 1660. Ajo u themelua nga Çarlsi i II-të dhe nga koha në kohë ajo filloi edhe rritjen e
saj duke kombinuar kështu funksionin postar shtetëror dhe atë të telekomunikacionit dhe u
bë dy në një. Të llojit të njejtë të këtyre zyreve filluan të përhapeshin e të themeloheshin edhe
më tutje përgjatë perandorisë së Britanisë. Mirëpo jo shumë kohë kaloi dhe në vitin 1969 kjo
zyrë u shfuqizua dhe asetet ia transferoj zyrës postare duke e ndryshuar atë nga një
departament shtetëror në njësi të pavarur e duke u shndëruar në korporatë ligjore.

[1]

Bentley Richard&Son,New Burlington Street,The History of the post office,London,1893.

[5]

R.Chudley&R.Greeno,
York,2008,Elsevier.

“Building

Construcion

HandBook”,Seventh

Edition,New

[6]

Department of Planning and Development,The Old Post Office Building-Chicago
IL,Chicago,03.16.2016.
7

2.2. Zhvillimi i postës “Main Post” në Salem

Figura. 4. Main Post- Burimi:
(http://www.cityofws.org/Portals/0/pdf/Planning/HRC/Local_Landmarks/LHL_Sheets/69_MainPostOfficeBuilding.pdf

Ndërtesa e Main Post është monument që i takon shek. Të 20-të me vendndodhje në Salem,
ku janë treguar përpjekjet e para nga ana e qeverisë për të treguar praninë e saj në nivel
lokal përnga konstrukcioni, arkitektura dhe stili i ndërtesave publike.
Struktura në qendër të qytetit Winston-Salem është shembulli më i mirë konkret për sa i
përket artit, stilit klasik të arkitekturës.
Zyra e parë e cila u krijua në shek.18-të konkretisht në vitin 1849 u hap si seli për atë
regjion ku më pas zyrë e parë postare u hap në vitin 1851. Ndërsa në vitin 1913 me vendim
të zyrës qendrore të shteteve të bashkuara u vendos të hapet zyra e përbashkët e Frorsyth
Conti dhe Winstonit në një vend që u njoh si Winston-Salem Posta.
Jo shumë kohë më vonë nga shek.20-të liderët lokal bënë kërkes që të bëhej ndërtimi i një
ndërtese e cila mund të shfrytëzohej nga posta por poashtu edhe nga departamente tjera
federale. Si rezultat i gjithë kësaj pas shumë analizave atëher kongresi vendosi që të blej një
tokë në Winston ku edhe të vendosej ndërtesa. Ndërtesa filloi me punimet e saj por që nuk
u perfundua e gjitha para vitit 1907.
Ndërtesa e postës ishte dykatshe e ndërtuar nga tullat e cila ishte projektuar në stilin
kolonial të Rilindjes e cila u vendos në cep të rrugëve W.Pesë dhe N.Liberti. Planin për
ndërtimin e saj e ka përfunduar zyra e arkitektëve në departamentin e thesarit ku në krye
ishte James Knox Taylor.Pas një kohe kjo ndërtesë tashmë nuk po i përmbushte kërkesat e
8

nevojshme sepse tashmë duhej një hapësirë më e madhe dhe u vendos që të vazhdonte
zgjerimi i saj. Kjo ndodhi nga viti 1914-1915 nga Oscar Wenderoth që e zëvendësoi
arkitektin mbikqyrës të mëhershëm Taylor.

Figura. 5. Main Post pas restaurimit.-Burimi:
(http://www.cityofws.org/Portals/0/pdf/Planning/HRC/Local_Landmarks/LHL_Sheets/69_MainPostOfficeBuilding.pdf)

Tashmë ndërtesa e re ishte drejtëkëndshe, dykatshe dhe bodrum me gurë gëlqeror. Fasada
ballore ishte e zgjatur në formë U përgjatë rrugëve N.Trade dhe N.Liberty. Gjatë këtij
renovimi tiparet origjinale nga tullat u demoluan përpos murit nga ana e rrugës N.Liberti. Të
tjera tipare dalluese gjatë fazës së dytë të ndërtimit përfshinë njërën fasadë që përmban një
rresht me dhjetë kolona, harqe të dritareve të para-historike, një kornizë e plotë klasike dhe
paraqet balustrat nga tre anët e ndërtesës.
Faza e fundit e ndërtimit u bë në vitin 1937-1938 dhe u projektua nga një zyre lokale e
arkitekturës Northup dhe O`Brien. Pjesët që iu shuan u projektuan në mënyrë që të përputhen
me atë se çka ishte ndërtuar qysh më 1915. Në ditët e sodit Main Post Office Building ka
llojllojshmëri përdorimesh ku përfshihen zyra dhe hapësira të shitjes me pakicë dhe shërben
si vend për funksione dhe ngjarje të veqanta.

[1]

Main Post Office Building: http://www.cityofws.org/departments/planning/boards-andcommissions/forsyth-county-historic-resources-commission/what-is-the-hrc
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2.3. Posta e parë shqiptare dhe zhvillimi i saj ndër vite
Zhvillimet e shërbimeve të Post-Telekomunikacioneve janë diktuar nga nevoja për
komunikim në distancë si rrjedhojë e zhvillimit ekonomik, kulturor, shoqëror e shpirtëror të
vendeve. Gjurmët e bëra dhe thëniet e veteranëve të PTT-së tregojnë se disa zyre postare të
administratës osmane kanë egzistuar që në vitin 1878.
Në fund të shek.të XIX dhe në fillim të shek.XX në Shqipëri funksiononin dhe zyrat e dy
shoqërive të lundrimit ajo austriake e Llojdit dhe ajo italiane e Pulias të cilat kryenin detyra
të shërbimit postar. Por vetëm pas shpalljes së pavarësisë me 28 Nentor 1912, shërbimi i
Post-Telekomunikacionit në Shqipëri shënon fillesat e tij.
Disa nga ngjarjet e rëndësishme në fillesat e postës shqiptare deri në ditët e sotme
•
•
•
•
•
•
•

5 dhjetor 1912-Qeveria e Përkohshme e Ismail Qemalit krijon Ministrinë e Postë
Telegraf Telefonave-Ministër Z.Lef Nosi.
5 maj 1913-Emetohet pulla e parë postare shqiptare
7 korrik 1913-Qeveria Provizore e Ismail Qemalit paraqet kërkesën për anëtarësim
në UPU dhe ITU- realizimi zgjati 8vjet.
Viti 1921-Instalohet në Tiranë i pari central telefonik manual me 200numra
Viti 1922-Pranë ministrisë së punëve krijohet administrate e shtetit Shqiptar për
PTT.Po këtë vitë antarsohet në UPU dhe ITU.
Viti 1924-Instalohet radio stacioni i markës Marconi me fuqi 3kË i cili siguronte
lidhje telefonike të Tiranës me Beogradin,Zagrebin dhe Vienën.
Viti 1938-Krijohen 68 zyre dhe agjensi postare.Gjendja gjatë kapitalit Italianë ku
lidhjet me Italinë bëhen të nevojshme.

-Vitet pas pushtimit nga Italia. Fillon rivendosja e sistemit telefonik dhe përmirësimi i saj
deri në ditët e sotme.
-Viti 1985-Atëher kur ngrihet qendra Tranzite Kombëtare dhe Ndërkombëtare e cila
përmblidhte të gjitha sistemet e telekomunikacioneve për lidhje kombëtare dhe
ndërkombëtare duke bërë të mundur për herë të parë ndarjen e rrjetit kombëtar dhe
ndërkombëtar nga ai i rajoneve dhe rrjeteve urbane dhe krijimi i rrjetit hierarkik.
Zhvillimi i telekomunikacionit në ditët e sotme sa vjen dhe shtohet.

[2]

https://sq.wikipedia.org/wiki/Posta_Shqiptare
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2.4. Krahasimi i postës shqiptare të Shqipërisë dhe asaj të Kosovës
Duke u nisur nga historia kuptohet se fillet e saj posta Shqiptare i nisi qysh në pavarësinë e
vitit 1912, mirëpo duke u nisur nga fakti se gjendja e atëhershme nuk ishte shumë e
favorshme atëher le të nënkuptohet se zhvillimi i infrasktrukturës postare kishte shumë të
meta. Atë kohë filloi dërgimi i letrave, i lajmeve të ndryshme në mënyrë që në kohët e sotme
e edhe më vonë të ruhen dëshmi se faktikisht ka funksionuar ky rrjet. Letra dhe mesazhe janë
dërguar edhe në mes Shqipërisë dhe Kosovës, por që nuk ka ndonjë dokument që mund ta
dëshmojë se edhe Kosova kishte ndonjë zyrë postare pasi që ishte akoma në gjendje lufte.
Prandaj duke i parë këto shënime historike themi se Kosova zyrtarisht u bë me poste në vitin
1864 atëher kur edhe u ndërtua posta e parë në Prizren nga turqit. Por avancimi sikurse i
njërës ashtu dhe i tjetrës nuk mendohet të ishte i avancuar kur marrim shembull se edhe në
atë kohë në Evropë dhe në botë posta veqse ishte një segment mjaft i rëndësishëm për shtetin
dhe përhapja e saj bëhej mjaft masivisht.

2.5. Pullat postare të Kosovës dhe Shqipërisë
Pullat postare prej fillimit të historisë së përdorimit të tyre dihet se janë përdorur si dëshmi
e pagesës së shërbimeve postare. Në territorin e Shqipërisë mendohet të kenë filluar të
përdoren qysh në vitin 1913 domethënë menjëher pas kohës kur Shqipëria shpalli
pavarësinë e saj dhe filloi të funksionoj si shtet në vehte. Llojet e pullave kanë qenë nga më
të ndryshmet, kështu duke filluar nga figura të mëdha të personazheve shqipëtar, pastaj
duke përfshirë arkitekturë vendore, shpezë, lule,pulla pa ndonjë kategorie të veqantë.

Figura. 6. Pullat postare të Shqipërisë-Burimi:(https://sq.wikipedia.org/wiki/Pulla_postale_shqiptare)
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Në Kosovë përdorimi i pullave postare filloi vonë sepse tashmë arsyet janë të ditura. Ato
shtypen nga posta dhe telekomi i Kosovës, e të cilat poashtu mbajnë figura të njohura
shqiptare, vende, instrumente muzikore, vreshtari etj.

Figura. 7. Pullat postare të Kosovës-Burimi: (http://www.postakosoves.com/?page=1,31)

[8]

http://www.postakosoves.com/?page=1,31

[9]

http://kulturashqiptare.blogspot.com/2013/05/100-vjet-pulle-postare-e-shqiperise.html
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3. Qyteti i Prizrenit
Është qytet që gjendet në pjesën jug-perëndimore të Kosovës, i dyti për nga madhësia dhe
popullsia. Ka një popullësi rreth 170.000banorë pa fshatërat përreth e përbërë në shumicë
nga shqipëtarët.

3.1. Historiku
Të dhënat arkeologjike lënë të kuptojnë, se ky territor ishte i banuar që nga antika, kur njihej
me emrin Theranda shek. II para. K., e në këtë trevë banonte një popullsi Dardane. Në shek.
V pas. K. përmendet emir Petrzên nga Prokupi i Cezares në De aedificiis (Libri IV, Kapitulli
4). Gjatë shekullit XI ishte qendër e rëndësishme qytetare, më 1019 Prizreni ishte seli e
ipeshkevisë të perandorisë Bizantine. Gjatë shek XII-XIV u vendosën në këto treva pjesëtarët
e popullsisë sllave. Në kohën e sundimit të mbretërve Dushan dhe Urosh Prizreni qe herë pas
here selia e mbretërive të tyre. Prizreni është i njohur si lokalitet urban që nga periudha antike.
Të dhënat arkeologjike dëshmojnë se Prizreni është njëri ndër qytetetmë të vjetra të Evropës
Juglindore e më gjerë. Prizreni zë një vend të veçantë në historin e Lëvizjes Kombëtare
Shqiptare, u bë kryeqendër e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, që u themelua me 10qershor
1878.

3.2. Zhvillimi i popullsisë së Prizrenit
Në vitin 2011 është bërë regjistrimi në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, njëherësh
regjistrimi më i besueshëm deri më tani. Sa i përket komunes së Prizrenit, pas regjistrimit
shihet një rënie drastike e numrit të popullsisë në këtë komunë. Regjistrimi i vitit 2011 për
komunën e Prizrenit thotë që në këtë komunë jetojnë 177.781 banorë.
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Figura. 8. Diagrami I zhvillimit të popullsisë në Prizren
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3.3. Ndikimi i turistëve të huaj
E rëndësishme është edhe qështja se pse ne po merremi me nevojën e restaurimit të
monumenteve të vjetra më konkretisht postës së parë. Më lartë u cek edhe zhvillimi i
popullsisë së qytetit, por shtysë e rëndësishme se pse po mundohemi ti ruajmë këto vlera,
padyshim që janë vet turistët, që konsiderohet të jenë popullatë e ardhur për vizitë të
përkohshme, disa ditore apo ndoshta edhe më gjatë.
Fluksi që po merr hov këto kohët e fundit ka bërë që me patjetër të mendohet më gjatë për
turizmin zhvillimin e tij. Monumentet e vjetra janë pikë synim i madh i vizitave nga të huajt.
Disa analiza që janë bërë nga Agjensia e Statistikave të Kosovës e dëshmojnë këtë:

Figura. 9. Statistikat e Turistëve me fjetje-Burimi:(http://ask.rks-gov.net/)

Këtu janë paraqitur qëndrimet me fjetje nga vizitorët sipas shtetit dhe prejardhjes. Mirëpo
hulumtim i më tutjeshëm pra nga viti 2013 e më pas nuk u gjet në agjensinë e statistikave të
Kosovës.

[6]

http://www.mti-ks.org/repository/docs/Profili_i_sektorit_te_turizmit_441471.pdf
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Në pjesën tjetër është paraqitur pjesa e vizitorëve që vetëm kanë qëndruar gjatë ditës:

Figura. 10. Statistikat e turistëve me qëndrim ditor-Burimi:(http://ask.rks-gov.net/)

Duke u bazuar në këto statistika të cilat nuk janë të kohës së fundit e që si banore e qytetit të
Prizrenit shihet interesimi i të huajve për ta njohur vendin që çdo herë e më shumë po rritet
atëher kjo ide lidhur me restaurimin e postës është ide positive. Nga shkrimet e fundit të
gazetave është bërë e ditur futja e shumë monumenteve nga rajoni i Prizrenit nën mbrojtje të
organeve përkatëse, gjë që shton interesimin si vend historiko-kulturor me traditë dhe
ndërtime të vjetra të cilat janë bukuri e së kaluarës e mbartur në të tashmen me shpresë që të
ruhet edhe në të ardhmen.
[6]

http://www.mti-ks.org/repository/docs/Profili_i_sektorit_te_turizmit_441471.pdf
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3.4. Trashëgimitë kulturore
Prizreni njihet për numërin e madhë të trashëgimive kulturore që posedon. Disa nga to janë:
-1. Muzeu Arkeologjik-Hamami është i pasur me objekte që nga koha e antikitetit, mesjeta e
këtej. Eksponatet e shumta të zbuluara në Prizren dhe rrethinë shpalosin historinë e pasur të
qytetit dhe rrethinës.
-2. Kompleksi i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit shtrihet në pikën më subtile të hapësirës urbane
të qytetit, i rrethuar me Lumbardhin, kompleksin e Marashit dhe shpatin e
Kalasë. Në kompleks në mënyrë harmonike gërshetohen objektet e arkitekturës monumentale
dhe asaj folklorike
-3. Kalaja e Prizrenit shtrihet në hapësirën më dominante të relievit të Prizrenit në një
sipërfaqe prej 15.776 m². Arkeologët konstatojnë se ajo i përket periudhave të ndryshme
historike, asaj iliro-dardane, romake, bizantine, mesjetare dhe osmane.
-4. Ura e Shadërvanit-U ndërtua nga Ali Kukaj-Beu në shek. XVI-të. Ka stil oriental të
ndërtimit. Ura kishte trajtë harku, e ndërtuar prej kuadrash guri të lidhura me suve gëlqerore.
-5. Xhamia e Sinan Pashës-i përket arkitekturës islame, e ndërtuar në vitin 1615 nga Sofi
Sinan pasha me prejardhje nga fshati Vila e Lumës së Shqipërisë. Gjendet në qendër të qytetit
në Sheshin Shatërvan pranë Lumbardhit.
-6. Katedralja e Zonjës Ndihmëtare-Disa hapa më lartë nga kisha e Shën Gjorgjit,aty pranë
xhamisë së Myderriz Ali Efendisë. Është e ndërtuar në1870 nga arqipeshkvi Dario Bucareli.
-7. Teqja e tarikatit Rufai-Themelohet më 1892 nga Sheh Shasan Hysniu nga Sanxhaku, në
kompleksin e dikurshëm të Haxhi Kasëmit. Në vitin 1915 teqen e rënojnë bullgarët, më 1938
rindërtohet nga Sheh Hyesinhilmiu Shehu.
Nga njëzet e tre asetet e trashëgimisë kulturore të cilat kanë marrë statusin e monumentit në
mbrojtje të përhershme që është bërë kohëve të fundit gjashtë nga to kanë qenë nga regjioni
i Prizrenit. Nga këto monumente bëjnë pjesë: Kalaja e Prizrenit, Xhamia e Sinan Pashës,
Hamami i Gazi Mehmed Pashës. Pra disa nga këto monumente tashmë kanë një rëndësi më
të madhe.

[4

]http://mkrsks.org/repository/docs/Projektet_e_Trashegimise_Kulturore_ne_Komunen_e
_Prizrenit_2009_forumi.pdf
[5]

https://kk.rks-gov.net/prizren/getattachment/25fdb992-4fa8-4623-9811ae22a0bd6b2a/Plani-i-Konservimit-dhe-Zhvillimit-te-Zones-Histor.aspx
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Figura. 11. Trashëgimitë kulturore në Prizren
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3.5. Trashëgimitë natyrore
Prizreni poashtu konsiderohet të jetë qytet atraktiv edhe për sa i përket natyrave relaksuese,
vendet ku mund te kalojnë kohën e lirë dhe të shijojnë bukuritë e krijuara nga vetë zoti.
Vlen të përmenden bukuritë e vargëmaleve të Sharrit, të cilat padyshim i shtojnë bukurinë
vendit.
-1. Marashi ku njihet si parku më i madhë dhe që ofron të gjitha mundësitë për relaks.
-2. Vlen të ceket edhe lisi 600vjeqare rrapi i vjetër.
-3. Në daljen e Prizrenit të gjithë e dimë Prevallën e cila ofron shumë qka për pushuesit
vizitorët.

Figura. 12. Trashëgimitë natyrore në Prizren
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3.6. Pjesa e vjetër e qytetit
Duke i treguar veqoritë e qytetit padyshim duhet ndalur në pjesën e vjetër të qytetit. Tashmë
u bë e ditur se Prizreni konsiderohet të jetë ndër ato qytete të vjetra e cila çmohet për
arkitekturën klasike të kësaj pjese. Përdorimi i materialit te drurit në të gjitha shtëpitë,
ndërtimi i tyre i lashtë nga tullat janë këto detaje që e kanë bërë këtë pjesë të dallohet edhe
nga vizitorët që e kanë parë. Pjesa e nën kalasë është pjesë që i përket ndërtimit të hershëm
të asaj pjese. Mirëpo kohëve të fundit duke u ndikuar nga politika dhe qeverisje jo në favor
të vendit, kjo pjesë fatkeqësisht ka filluar të degradohet, duke lejuar kështu edhe ndërtime pa
leje, ndërrimi i materialeve etj. Zakonisht në këtë pjesë shtëpitë kanë qenë të ndërtuara
përdhesë+katë, e që ky ligj dita ditës po thehet. Monumentet e rëndësishme të qytetit gjenden
pothuajse të gjitha në këtë pjesë dhe në një rreze jo shumë të largët përreth saj. Kjo pjesë më
së shumti banohet nga qytetarët e lashtë të Prizrenit të cilët në të shumtën e rasteve mirren
edhe me zanate të vjetra të cilat i kanë të trashëguara qysh ne lashtësi.
Duke u nisur nga rëndësia mendohet se ruajtja nga degradimi i më tutjeshëm i zemrës së
qytetit duhet të mirret më seriozisht, së pari nga vetë qytetarët e pastaj duke mos i lejuar as
organet kompetente sic është komuna të veprojnë në të keqen e saj.
Duhet marrë me interesim të veqantë ruatja e saj nga persona të cilët janë përgjegjës për
ruajtjen nga degradimi i më tutjeshëm, sepse nëse vazhdon të ndodh atëher kjo nuk po shkon
në të mirën e qytetit por përkundrazi po e lë atë të humb vlerat të cilat janë trashëguar me
vite të tëra.

Figura. 13. Pjesa e vjetër e Prizrenit
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4. Posta e Parë e Prizrenit
E ndërtuar në vitin 1864, në atë kohë nga mytesarifi i qytetit Mahmut Pasha. Zhvillimi i
qytetit të Prizrenit qysh në atë kohë bëri që të ketë rëndësi të veqantë krahasur me qytetet e
tjera të Kosovës dhe si rrjedhojë e kësaj u vendos të ndërtohet posta e parë e vendit, duke i
bashkangjitur kështu edhe veprimtaritë tjera për t`i plotësuar të gjitha nevojat e mytesarifit
atë kohë, i cili edhe ishte i pari i vendit.

4.1. Historiku
Duke u nisur nga dokumenta të vjetra, nga ato pak që mund të kenë mbetur tregohet fare pak
se si u ndërtua posta e parë në Prizren. Në lagjen Bilbildere në afërsi të Sarajeve të mytesarifit
të Prizrenit Mahmut Pasha në atë kohë për ti plotësuar nevojat e pashait u ndërtuan një mori
ndërtesash të cilat do të mund të plotësonin kërkesat e tij. Kjo lagje konsiderohej të ishte si
pikë mjaft e përshtatshme për zotërinë prandaj edhe funksionet kyqe të vendit u vendosën
aty. Në nevoj të qeverisë së atëhershme u ndërtuan: Stacioni i policisë, burgu dhe për të
përmbushur nevojat publike u ndërtua ndërtesa e postës dhe telegrafit. Me zhvillimin e
kompleksit të ri urban kësaj lagjeje iu shtuan edhe Xhamia dhe Medresa të cilat u ndërtuan
po ashtu në afërsi. Pozicioni Bilbildere në pjesën jugore, vjen në një pozitë të favorshme
topografike e cila lehtësonte sigurimin e kësaj lagjeje. Në bazë të të dhënave me ardhjen e
sunduesve në vitin 1913 aty u vendos Konsulata hungareze. Disa vite më vonë jo shumë larg
lagjes u ndërtua edhe spitali rajonal i qytetit të Prizrenit. Nga dokumentet arkivore dhe në
hartat e vjetra rrjeti i parë telegrafik Prizren-Shkup është iniciuar nga Valiu i Shkupit në
vitin1864 dhe është përfunduar ndërtimi i postës së bashku me të gjitha aparaturat deri në
vitin 1870.
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Figura. 14. Pamja e postës së Vjetër(nga arkiva)

[9]

Sarinay Jusuf rd. “Vilajeti i Kosovës në dokumentet arkivore Osmane”Stamboll,2007,
f.212-219.
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4.2. Lokacioni

Figura. 15. Lokacioni postës-Burimi:
(https://www.google.com/maps/place/Prizren/@42.2305543,20.6764824,12266m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1353
950a12f4301f:0xda0e2e9b8d3d5850!8m2!3d42.2152585!4d20.7414739)

Kjo ndërtesë gjendet jashtë qendrës historike të Prizrenit në pjesën jug-perëndimore të saj.
Siç u cek u ndërtua në këtë pjesë në kohën e pushtimit turkë për arsye të pozitës së favorshme
duke ia bashkangjitur kështu edhe pjesët e tjera administrative. Mirëpo Lagjia e Sarajve si
njihet nga qytetarët e Prizrenit është lagje e njohur dhe nuk gjendet larg qendrës historike.

4.2.1. Analiza lokacionit dhe rrethina
Kjo lagje mendohet se që në kohën e turkut ka qenë e ndërtuar me plan urban duke plotësuar
kështu nevojat e vetë pushtetarëve por njëkohësisht edhe të qytetarëe siç është edhe kjo postë.
Duke u nisur nga analiza e ndërtesave përreth dhe e lagjes në përgjithësi mund të themi se
tashmë ajo pjesë është shndëruar në një lagje të banueshme nga qytetarët, më saktësisht
qytetarë të vjetër të Prizrenit të cilët ato parcela i kanë ruajtur që shumë kohë më parë nga
paraardhësit e tyre. Tashmë lokaconi tek ish Fabrika e Farmakosit është si një strehë për ata
22

qytetar të cilët nuk posedojnë edhe shtëpi personale. Pra mund të themi lirshëm se edhe
funksioni fillestar i lagjes tashmë ka marrë kahje tjetër.
Duke u nisur nga analiza e përgjithëshme nëse marrim qytetin e Prizrenit në tërësi, e shohim
se e gjitha qendra e qytetit por edhe rrethina e saj në disa raste është ende me plan të vjetër
urbanistik që identifikohet me rrugë jo shumë të gjëra, trotuare të ngushta e raste raste edhe
mungesë trotuaresh. Nëse mendojmë në ndërhyrjen e tyre ne shumicën e rasteve është
pothuajse e pamundur, sepse ndërtimi i shtëpive është bërë skaj më skaj të parcelave të tyre,
kështu duke e shfrytëzuar parcelen deri tek rruga. Prandaj nëse duam ti zgjerojmë rrugët
kuptohet se është procedurë e cila mund të zgjasë me vite, mund të hap probleme në popull,
mund të mos ketë bugjetin e duhur komuna për kompenzim në rastë se vet qytetarë janë
dakord. Prandaj flasim gjithmonë për zgjidhjen urbanistike të lagjes në fjalë brenda
mundësive të cilat janë krijuar. Lokacioni i postës është i pozicionuar mjaftë mire kur flasim
për qasjen e tij me ndërtesat përreth që kanë funksione të përbashkëta komunale në nevoja të
qytetarëve, por edhe vet lidhjen me qendrën e shadërvanit e cila është e rëndësisë parësore
kur flasim për kthimin në muze e që kjo qështje ka lidhje direkte me anën e turistëve. Kur
arsyeja është kjo, atëher kuptohet qartë se vet ndërtesa e rrit vlerën e saj dhe nga ndërtesa
rriten edhe përfitimet e tjera në të mirë të vet qytetit.
Qendra-Shadërvan

Ndërtesa e Postës së Parë
Figura. 16. Lidhja nga posta deri në qendër të qytetit
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Duke u nisur nga foto-ja më lartë shihet qartë lidhja e ndërtesës me pjesën tjetër të qytetit. Si
rruga Alajdin Berisha po ashtu edhe ajo e At Gjergj Fishtës janë rrugë që kalohen në këmbë
ashtu edhe nga automjetet. Përgjatë të dy rrugëve gjenden shtëpi banimi ndërsa përballë saj
ish fabrika e Farmakosit ku tashmë kjo hapësirë shfrytëzohet nga të pastrehët.
Aryseja e rivitalizimit të ndërtesës së postës së vjetër kuptohet se është mjaft e rëndësishme
si për nga karakteri kulturor dhe historik për komunën së pari por edhe për shtetin, sepse
ruajtja e një vlere të tillë sjellë shumë përfitime në shumë aspekte.

4.3. Rëndësia monumentale e ndërtesës
Rivënia në funksion e ndërtesës është një arsye mjaft e rëndësishme për tu munduar ti ruajmë
ato se qfarë na lanë më parë. Nuk është pozitive që mllefi për të kaluarën duhet të shprehet
në të keqen e artit arkitekturës dhe vlerës. Posta ndodhet aty për shumë arsye, edhe pse ky
vend është vlerësuar qysh në atë kohë dhe është ku është tani, por asesi jo të lihet në këtë
gjendje.

4.3.1. Vlerat historike
Kjo ndërtesë vlen si Postë e Parë e qytetit e cila mendohet të jetë themeluar gjatë shek.XIX.
Duke u bazuar në dokumentet e vjetra të lidhjes Shqiptare të Prizrenit,gjatë kohës posta ka
shërbyer për pranimin dhe dërgimin e peticioneve, lajmeve dhe konfirmimeve të rëndësishme
që ndërlidhen me ngjarjen e rëndësishme historike të Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit(10.06.1878).

4.3.2. Vlerat artistike
Duke u nisur nga analiza e arkitekturës nëpër botë gjatë asaj periudhe, kjo ndërtesë i përket
ndërtesave publike që janë ndërtuar gjatë shek.XIX, e cila që në fillim destinimin e saj e ka
pasur për postë siç edhe është shfrytëzuar për vite të tëra. Sot ndërtesa është ruajtur kuptohet
me ndikimin e viteve brenda tij, por që destinimi i është ndryshuar.
Duke parë dhe duke analizuar më shumë formën, proporcionet, trajtimin e fasadave vërehet
se ndërtesa i përket arkitekturës neoklasike.

[8]

Nikolic Serafim, “Prizren od Srednjeg Veka do Savremenog Doba”.Prizren 1998,f.245
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4.3.3. Vlerat shoqërore dhe edukative
Qysh në antikitet nevoja për komunikim me njerëzit e afërm, bashkëpunimi mes vendesh
është parë shumë i nevojshëm që mund të themi edhe i domosdoshëm. Prandaj themelimi
dhe funksionimi i mënyrave të avancuara të komunikimit nga shek. XIX paraqet një vlerë të
madhe për edukimin dhe vetëdijesimin e shoqërisë, e sidomos për vendet e vogla siç është
Kosova.

4.3.4. Vlerat ekonomike
Në shek XX.kur u ndërtua edhe ndërtesa moderne e postës dhe telekomit, e vjetra u la pasdore
dhe kështu humbi edhe funksionin fillestar. Tash është adaptuar për banim.

4.4. Arkitektura dhe materialet
Kjo ndërtesë ka një planimetri katrore e cila përmban përdhesën dhe katin I. Në dukje të parë
e kupton së është shembull i ndërtesave publike që u ndërtuan me anë të stilit tradicional pa
ndonjë teknikë të avancuar pasi që në atë kohë ashtu edhe punohej. Pra i përket stilit
tradicional të shek të XIX.

Figura. 17. Pamja e tanishme e postës
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Qasja në ndërtesë bëhet nga ana perëndimore e cila edhe siç shihet në foto ka dalje direkte
në rrugë dhe dallohet fare lehtë. Intervenimet që i janë bërë ndërtesës në kohët e fundit kanë
bërë që ndërtesa të ketë një qasje të dytë nëpërmjet shkallëve të jashtme që janë vendosur në
anën lindore të ndërtesës. Fasada ballore-që i bie edhe fasada kryesore ku është qasja, është
trajtuar me plastikë murale me dekorime me forma gjeometrike përreth hapjeve. Në fasadë
shihen tri lloje të punimeve përreth kornizave të dritareve dhe në këndet e dritareve.
Teknika e ndërtimit është tradicionale, me themele që janë punuar nga gurë të thyer.
Struktura e mureve është ndërtuar nga tulla dheu të pjekur çerpiç dhe është suvatosur me llaç
në eksterier.
Çerpiç-i është material që njihet në lashtësi i cili përmbante baltë dhe fije kashte në mënyrë
që të bëhej lidhja e materialit dhe të qëndronte.
Tullat e dheut të pjekura-janë punuar në mënyrë klasike në furra të cilat nuk kanë qenë të
avancuara.
Konstrukcioni meskatësh dhe ai i kulmit është ndërtuar nga druri, mbulesa e kulmit është me
tjegulla argjile të rrafshëta të cilat mendohet se janë vendosur më vonë.
Dyshemetë janë të shtruara me dërrasa.
Në enterier nuk janë ruajtur elementet origjinale, përpos shkallëve të drurit,dritareve dhe
derës kryesore elemente të tjera nuk posedon.

4.5. Gjendja aktuale e ndërtesës
Duke u nisur nga shumë faktorë që e kanë përshkuar vendin tonë ndër vite mundet ose jo të
arsyetohet gjendja momentale e ndërtesës, pasi që në vendet shumë të zhvilluara të vjetrës i
jepet rëndësi e madhe dhe kujdes i veqantë. E reja inkorporohet por asnjëher jo të dëmtohet
e vjetra, pasiqë ajo tregon kulturën dhë historinë e vendit qoftë ajo autoktone apo e ndikuar
nga rrethana të tjera të cilët mund të kenë pasur sundues ose të ardhur nga tjera vende. Por
që një ndërtesë është vendosur aty dhe tani më nuk vlen sepse është vjetërsuar, kjo asesi nuk
duhet të pranohet. Ndërtesa e postës ka të mbërthyer një histori në vete të cilën pavarësisht
tundimeve të kohës i ka rezistuar deri tani dhe po mundohet ende ti rezistoj prandaj dhe duhet
të ketë kujdesin dhe interesin e veqantë.
Mungesa e mirëmbajtjes dhe ndërhyrjeve konservuese rrezikon ndërtesën në dëmtimet e më
tutjeshme dhe ky fakt është për të ardhur keq.
Depërtimi i lagështisë nga muret, nga toka, konstrukcioni i dëmtuar i kulmit janë disa nga
problemet që mbartë kjo ndërtesë.
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Pasi që ndërtesa është e vendosur në terren të pjerrët, kur ka të reshura të shiut atëher uji
depërton në ndërtesë, gjë që ka bërë të shfaqen problem edhe në strukturën e saj.
Ky problem ka bërë që dalngadalë të dëmtohen edhe fasada materialet ku gurët po shkëputën
nga llaçi dhe suvatimi po dëmtohet.
Dëmtimet e këtij lloji vështërsojnë punën e restaurimit edhe më shumë, por edhe në aspektin
financiar ndikon shumë pasiqë tarifat janë më të larta.
Më poshtë përmes fotografive do të tregohet gjendja në të cilën është ndërtesa duke shpjeguar
kështu nevojën për restaurim.
Vitet kanë ndikuar në të keqen e ndërtesës duke e kthyer në mjerim dhe kështu duke e shtuar
punën dhe nevojën për restaurim.
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4.5.1. Ndërtesa

1.

4.

2.

3.

5.

6.

Figura. 18. Ilustrimi me fotografi I disa nga dëmtimet brenda ndërtesës

Këtu janë paraqitur problemet e ndërtesës: 1. muret e brendshme të dëmtuara, 2.
dekompozimi i strukturës së murit jashtë, 4. tavanet, 5. dritaret dhe 6. dera.
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4.6. Ndërtesa-gjendja e projektuar e ndërtesës nga qendra rajonale per
trashëgimi kulturore
Më poshtë janë paraqitur bazat e gjendjes egzistuese të ndëtesës të cilat janë marrë nga
Qendra Rajonale e trashëgimive kulturore në Prizren, të cilët po ashtu kanë paraqitur gjendjen
e postës dhe nevojën për ndërhyrje.
Bazat, prerjet dhe fasadat janë gjendja e tanishme, zgjidhja e brendshme është e paraqitur me
ndërhyrjet e më vonshme që janë bërë nga ana e banuesve që gjenden në të, pra nga ana e të
pa strehëve të cilët e kanë zënë këtë ndërtesë pa ndonjë leje të veqante dhe e shfrytëzojnë për
banim.
Me anë të dokumentave pra të marra nga Qendra Rajonale të cilët momentalisht kanë
shprehur kërkesën për ndërhyrje të kulmit pasi që gjendja e tij është mjaft e rëndë, gjithashtu
janë etiketuar edhe problemet tjera të cilat ndërtesa i ka.Këto probleme i cekëm më lartë duke
nisur nga muret e brendshme të cilat si duket nuk kanë pasur ndonjë intervenim që një kohë
të gjatë, dritaret të cilat nuk janë ndërruar që kur ndërtesa është ndërtuar dhe dyert gjithashtu.
Poashtu shkallët e brendshme nuk kan pasur ndonjë intervenim nga askush e as tavanet dhe
dyshemet. Banorët e tanishëm të kësaj ndërtese jetojnë në kushtë minimale që lënë të
nënkuptojnë se nuk janë të duhurat për jetesë por që sipas tyre problemi qëndron tek organet
kompetente lidhur me këtë qështje.
Vetë qendra rajonale është marrë me inqizimin digjital të ndërtesës duke paraqitur kështu
gjendjen përmes fotove dhe zgjidhjen e brendshme të saj. Realisht nuk mund të thuhet saktë
se cilat mure janë që nga fillesa përpos atyre të jashtëm, sepse brenda ndërtesa duket qartë të
ketë pësuar ndryshime nga vetë banorët të cilët janë tre familje dhe kuptohet se ndarja është
bërë sipas nevojave të tyre vetëm e vetëm që të kenë një kulm mbi kokë.
Në paraqitjen grafike shihen ndarjet e mbrendshme të cilat i kanë bërë pra vet banorët, por
që aty vërehen edhe shkallët e jashtme të cilat i kanë shtuar si shkak i ndarjes së familjeve që
jetojnë në kate. Gjendja e kulmit është shumë e keqe. Vet qendra Rajonale e trashëgimisë
kulturore në Prizren ka parashtruar kërkesë për ndërrimin e tij. Sipas tyre thuhet se ky kulm
mendohet të jetë ndërruar edhe herav tjera. Tashmë gjendja për ndërrim të saj është urgjente.
Prandaj projekti që kanë parashtruar vetë qendra nuk shihet të jetë zgjidhur saktë dhe se
mund t`i plotësoj përsëri nevojat për ndërrim. Kjo zgjidhje nuk shihet të plotësoj kërkesat e
një konstrukcioni të fortë, prandaj zgjidhja e kulmit do të propozohet përsëri.

[10]

Qendra Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Prizren,2016.
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Situacioni:

Kati I:

Fasada Lindore:

Përdhesa:

Fasada Perëndimore:

Kulmi:

Figura. 19. Projekti aktual i funksionit të brendshëm të ndërtesës-Burimi(Qendra rajonale për trashëgimi kulturorePrizren)
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5. Deklarimi i problemit-Puna studimore
5.1. Arsyeja e restaurimit
Ndërtesa e “Main Post” në Salem është një shembull konkret se si në botë u jepet rëndësi
ndërtesave të vjetra e sidomos atyre administrative që kanë rëndësi të madhe komunale apo
edhe shtetërore.
Vendi ynë ka pësuar shumë prandaj edhe rimëkëmbja e tij normalisht që has nëpër shumë
vështërsi. Këto probleme nëpër të cilat ne kemi kaluar si vend që deshëm apo jo natyrisht që
lidhen si me shumë gjëra tjera po ashtu edhe arkitekturën, kanë ndikuar që ne ndoshta të mos
edukohemi mjaftueshëm dhe mos ti japim rëndësi qështjes se duhet të mësojmë dhe e kemi
për obligim ruajtjen e monumenteve të llojit të tillë.
Ruatja e materialeve të vjetra, arkitektura e vjetër, elementet e përdorura më parë, janë
arkitekturë që të zgjojnë kureshtje se pse duhet vlersuar diqka që mbart aq peshë të rëndë në
vete. Prandaj ky fakt që ne e mbartim nuk duhet asesi të ndikojë në intelektin e shumë
njerëzve, vetëdijesimin dhe ndërgjegjësimin se sa vlerë ka një ndërtesë e cila është ndërtuar
qysh moti këtu, ka një histori brenda saj, ka një arkitekturë e cila ka ditur të jetë aty ku është
edhe para se teknologjia të ecte. Thjeshtë ne vetëm duhet të dijmë se kemi diqka që vlen, e
cila mund të duket fare e parëndësishme por që në realitet është e kundërta. Nëse ne realisht
nuk po edukohemi në pjesën se duhet ta çmojmë atë që kemi atëher si mund të pretendojmë
se i`a dimë vlerën asaj që do të ndërtojmë më pas.
Arkitektura e një vendi gjithmonë ka dalur të jetë shumë e rëndësishme dhe tërheqëse kudo
në botë. Analizat dhe shkrimet e shumta për ndërtesa të ndryshme në botë nga arkitektë me
renome botërore kanë bërë të kuptohet kjo.
Realisht njerëzit nuk janë të vetëdijshëm që janë faktor i rëndësishëm në këtë pjesë, sepse
vetë përditshmëria jonë lidhet me arkitekturë, ne e përjetojmë atë ditë pas dite.
Dhe si bazë e gjithë kësaj, duke u nisur nga ajo se Prizreni po mundohet të ruaj epitetin e një
qyteti me ndërtesa të hershme, me ndërtime klasike, një ndërtesë administrative e po këtij
grupi do të dëshmonte vlerën e arkitekturës së hershme dhe duhet gjithsesi ti shtohet vlerave
të tjera kulturo-historike. Kthimi i saj në një muze në pamundësi të shfrytëzimit të saj komplet
pasi që kalimi i viteve ka ndikuar në të poashtu edhe mos kujdesi dhe paraqitja e atyre pak
fakteve që mund të kenë mbetur apo edhe improvizimi i mjedisit se si mund të jetë dukur
posta do të ishte diqka atraktive për vizitorët e vendit. Me të gjitha këto tregohet edhe historia
se si vendi ynë ka funksionuar edhe atë kohë pavarësisht se e kanë ndërtuar pushtuesit ajo ka
bërë shërbime publike për lidhjet e të afërmve por edhe komunikimi mes vendesh tjera.
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5.2. Synimi i arritjes me anë të këtij hulumtimi
Nga e gjithë pjesa e mësipërme nga ato informacione që kemi mundur ti mbledhim, mendohet
se ndërtesa duke u nisur me gjendjen e saj të tanishme ka mjaft probleme, të cilat nuk duhen
asesi anashkalohen, por që është arritur në një përfundim se kjo ndërtesë më së miri është të
kthehet në një muze ku duhen ruajtur vlerat e një poste.
Kthimi në muze është vlerë e rëndësishme për turistët.
Në përgjithësi muzeumet janë hapësira në të cilat mblidhen, dokumentohen, hulumtohen dhe
interpretohet evidenca e materialeve të cilat janë ruajtur. Ditëve të sotme shumë ndërtesa të
muzeumeve janë të njohura si qendra kulturore. Renovimi i një ndërtese të vjetër shfaq shumë
problem për tu zgjidhur nëse krahasohet me një ndërtesë të re. Si hap i parë është ruajtja e
strukturës që ka, ku çdo komponent, çdo detal duhet shtruar me kujdes.
Analizat duhen nisur nga historiku i ndërtesës, jetesa e saj prej kur është ndërtuar duke
vazhduar me përshkrimin e materialeve që janë ruajtur.
Në ndërtesën tonë duke analizuar historikun, jetëgjatësinë dhe materialet që janë ruajtur,
mendohet të ruhet vjetërsia e derës kryesore e cila nuk ka pësuar ndryshim ose zëvendësim,
pastaj dritaret, shkallët e brendshme që janë që në fillesën e ndërtesës si dhe fasadat e jashtme
që duhen patjetër ti kthehen origjinalitetit.
Sa i përket anës së restaurimit të gjithë e dijmë se sa punë e vështirë është të mendohet pastaj
të punohet rreth saj profesionalisht, por që kuptohet me vullnet të mirë të gjitha gjërat mund
të arrihen. Kjo postë vlenë prandaj duhet menduar restaurimi i saj.
Për tu marrë më detajisht atëher detyra është zhvilluar përmes disa procedurave, me anë të
cilave është kuptuar thelbësisht realizimi i restaurimit dhe kthimi në muze i ndërtesës. Për
analizat e postës janë ndjekur këta hapa:
•
•
•
•
•

SWOT analiza
Pyetësori drejtuar qytetarëve
Vlerësimi i gjendjes egzistuse e cila u analizua më lartë
Shqyrtimi i materialeve
Detyra projektuese

32

6. Metodologjia
6.1. SWOT analiza
Tabela 1. SWOT:

Përparsitë:
-Lokacioni i ndërtesës
-Lidhja me qendrën e qytetit
-Ndërlidhja me rrethinën urbane
-Identifikimi i lehtë edhe nga ana e
vizitorëve
-Qasja në këmbë dhe me makina

Shancet:
-Kthimi në muze mëse i arsyeshëm duke u
bazuar në faktorët e lartë përmendur
-Ndryshime në zgjidhjen urbane përreth
ndërtesës së postës

Mangësitë:
-Gjendja e keqe fizike e ndërtesës
-Qasje e dobët për transferë me anë të
mjeteve më të mëdha si autobusët
-Mungesa e trotuarëve me hapësirë më të
gjerë
-Ndërtimi i gjithë lagjes urbane me ligje të
vjetra dhe mos mundësia për ndërhyrje

Rreziqet:
-Rrugët e ngushta dhe trotuaret e ngushta
mund të jenë problem kur bëhet fjal për
grup vizitorësh
-Mos përkrahja nga ana institucionale
-Mos përkrahja financiare nga organet
kompetente
-Mos mundësia për krijimin e ndonjë
parkingu përreth ndërtesës

Kur kemi të bëjmë me analiza të tipit të tillë të ndërtimeve atëher kuptohet se kemi para vetes
më shumë të meta sesa përparësi, e sidomos të llojit të tillë sikurse ndërtesa e postës e cila
nuk ka pasur ndryshime që në vitet e ndërtimit të saj. Kur themi me ndërhyrje të tilla, kemi
për bazë ndërhyrje profesionale me analiza të thella, e jo ndërhyrje të llojit të tillë ku disa
individë i kanë bërë për nevojat e veta për banim. Me anë të SWOT analizës është shprehur
në pika të shkurtëra gjendja e saj, mundësitë për ndryshim të gjendjes duke mos i anashkaluar
kursesi rreziqet që mund të i kanosen.
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6.2. Rezultatet e intervistimit të qytetarëve përmes pyetsorit
Lidhur me qështjen e kthimit në muze të ndërtesës është bërë një pyetësor përmes të cilit
mundohet të arrihet në një përfundim nësë kjo ide do të përkrahej edhe nga ana e qytetarëve
të Prizrenit.
Nga disa metoda hulumtimi që egzistojnë ajo më e arsyeshmja lidhur me postën ka qenë
pyetsori. Zakonisht duke u nisur nga përvojat e mëhershme, të gjithë e kemi të qartë se kur
bëhet fjal për ndonjë intervist, debat apo diqka e llojit të tillë, njerëzit në përgjithësi e shprehin
atë ndrojtjen dhe ngurojnë të flasin. Prandaj pyetsori është lloji më i lehtë përmes të cilit
njerëzit nuk ngurojnë të përgjigjen në shumicën e rasteve.
Lloji i pyetësorit që është përdorur është nga më të thjeshtët i cili nuk u merrë edhe shumë
kohë qytetarëve. Ky pyetësor i`u është drejtuar qytetarëve të Prizrenit, sepse ndërtesa u
kuptua qartë tashmë që gjendet në Prizren, prandaj ishte mëse e arsyeshme që ky pyetësor të
ju drejtohet atyre, sepse jetojnë në këtë qytet, mund të dijnë për ndërtesën në fjal, mund të
kenë dëgjuar për të apo edhe lexuar dikund.
Pyetjet janë krijuar të thjeshta dhe të shkurtëra në atë mënyrë që të mos krijojnë situata të
pakëndshme tek qytetarët të cilët mund ta ndjejnë veten keq ose indiferent në njëfar mënyre
duke mos e kuptuar atë dhe duke mos ditur se qfar të përgjigjet. Është e rëndësishme të ceket
se pyetësori është bërë i llojit ku nuk jepen informata personale si emër, mbiemër etj dhe
kështu qytetari nuk e ka problem ta mbush atë. I`u është referuar disa lloje të gjeneratave në
mënyrë që të inkorporohen të gjithë ngapak dhe kështu duke i`u afruar mendimeve të secilit
nga secila moshë për të arritur në një përfundim nga i cili nuk do të anashkalohej njëra apo
tjetra gjeneratë.
Pyetjet tjera janë formuluar të gjitha rreth qështjes se si e shikojnë vet qytetarët ndërtesën e
postës në qytetin e tyre, si pengesë, si e mirë e qytetit, si diqka fitimprurëse për qytetin apo
edhe si ndërtesë pa pik rëndësie.
Janë krijuar gjithësejt 10pyetje, duke mos e bërë monotone edhe pjesën kur ata do të
përgjigjen, sepse pyetësorët e llojit të tillë ku janë parashtruar shumë pyetje zakonisht nuk
kanë dalur të jenë të sukseshme shumë. Në këtë pyetësor kanë marrë pjesë afro 50persona.
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6.3. Pyetja e parë
Tabela 2. Rezultatet lidhur me qështjen e parë –Burimi: (Shtator 2016)

A jeni banorë I Prizrenit
Jo

Po
0
Po

Jo

100

Në pyetjen e parë kuptohet që janë intervistuar vetëm qytetarët e Prizrenit kuptohet për arsye
se posta gjendet në Prizren dhe vetëm këta qytetar mund të shprehin mendimin nëse ju pëlqen
ose jo ideja e cila është dhënë.

6.4. Pyetja e dytë
Tabela 3. Rezultatet lidhur me qështjen e dytë –Burimi: (Shtator 2016)

Cila është mosha juaj
60
50
40
30
20
10
0
1935-1950

1950-1970

1970-1990

1990….

Column4
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Me anë të pyetjes së dytë është menduar të arrihet në një përfundim se cilat mosha më shumë
e njohin ndërtesën e postës dhe cila grup moshë qka mendon sa i përket kthimit të saj në
muze. Në intervistë nuk janë hasur persona të cilët janë të moshës që i përket vitit të lindjes
1935-1950. Grup mosha e kategorisë së dytë 50% e tyre kanë qenë persona të cilët i janë
përgjigjur pa problem pyetsorit, edhe grup moshat e dyta dhe treta poashtu.

6.5. Pyetja e tretë
Tabela 4. Rezultatet lidhur me qështjen e tretë -Burimi: (Shtator 2016)

A e njihni ndërtesën e Postës së parë
të Prizrenit
30%

JO

70%

PO
0

20

40
PO

60

80

JO

Në pyetjen e tretë 70% e të intervistuarve janë shprehur se e njohin. Në këtë % bëjnë pjesë
kryesisht ata persona të cilët janë më në moshë e që natyrisht e njihnin ndërtesën se ku
ndodhet dhe poashtu edhe historikun e saj në pika të shkurta. Pjesa tjetër e që përbëhet
natyrisht nga të rinjët ka pasur edhe raste që nuk ia kishin idenë se ku mund të ndodhet kjo
ndërtesë dhe se e dinin që ndërtesa e tanishme e postës ka qenë edhe e para, normalisht sipas
tyre.

36

6.6. Pyetja e katërt
Tabela 5. Rezultatet lidhur me qështjen e katërt –Burimi: (Shtator 2016)

A është I arsyeshëm rrënimi apo ruatja
e saj
95

100
5
0
Rrënimi

Ruatja

Rrënimi

Ruatja

Në pyetjen e katërt 95% e të pyeturve kanë thënë që natyrisht duhet të ruhet sepse është
vlerë që i duhet qytetit dhe se tregon edhe për turistët se ne jemi qytet i hershëm i cili ka
ditur të menagjohet dhe të funksionoi si i tillë qysh herët.Ndërsa fatkeqsisht një pjesë tjetër
e që janë të rinjë nuk u ka lënë përshtypje edhe nëse rrënohet sepse sipas tyre këto gjëra nuk
ju zgjojnë interes.

6.7. Pyetja e pestë
Tabela 6. Rezultatet lidhur me qështjen e pestë –Burimi: (Shtator 2016)

A është mirë nëse restaurohet kjo
ndërtesë
JO

20%

PO

80%
0%

20%

40%

60%
PO

80%

100%

JO
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Në pyetjen e pestë është menduar të kuptohet nëse qytetarët janë dakord nëse investohet në
restaurimin e ndërtesës. Disa kanë thënë se kjo mund të jetë shpenzim kot, te tjerë janë
shprehur se nuk besojnë se komuna ose organet tjera do të mund ta mbështesnin apo edhe
nuk do të donin pasi që aty kryhen pazare të tjera, e disa të tjerë kanë qenë dakord me idenë
e restaurimin dhe ju ka pëlqyer ideja që kjo ndërtesë të rikëmbet prap.

6.8. Pyetja e gjashtë
Tabela 7. Rezultatet lidhur me qështjen e gjashtë –Burimi: (Shtator 2016)

A ka ndikim në arkitekturën e Prizrenit
kjo ndërtesë
JO
PO
0%

20%

40%
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60%
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Me pyetjen e radhës e gjashta është menduar të shihet se sa qytetarët e vlersojnë arkitekturën
më konkretisht të vjetrën. Për përgjigje pozitive normalisht që shumica ishin mosha e vjetër
pasi që ata donin që ti rikujtonin ato të kaluarat e tyre sepse sipas tyre tashmë nuk po e njihnin
qytetin e tyre e pak nga pak po i shuheshin ato kujtime. Pjesa tjetër ishin shumë dakord që
modernia po mbizotron, nuk është e nevojshme të ruhet kjo arkitekturë e vjetër, ne duhet të
shkojnë përpara kanë thënë ata.
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6.9. Pyetja e shtatë
Tabela 8. Rezultatet lidhur me qështjen e shtatë –Burimi: (Shtator 2016)

A I sjell përfitime qytetit nëse ndodh
restaurimi
100%
50%

80%

20%

0%
PO

JO
PO

JO

Kësaj pyetje disa i janë përgjigjur shumë me pozitivitet, normalisht ata që mendonin se
kultura e vendit është shumë e rëndësishme e vlerat poashtu. Mirëpo kishte edhe nga ata të
cilët mendonin se pse duhet të shpenzohet, të tjerët thonin se ne nuk kemi për gjëra më të
rëndësishmë atëher pse duhet të shfrytëzojmë bugjetin kur nuk ka peshë.
Mirëpo dihet se qytetarët duhet të vetëdijesohen dhe të dinë vlerën e pasurisë së trashëguar
dhe të mendojnë se nëse shfrytëzohet përsëri normalisht që edhe sjell përfitime të tjera.

6.10. Pyetja e tetë
Tabela 9. Rezultatet lidhur me qështjen e tetë –Burimi: (Shtator 2016)

Kush duhet të bëjë përkrahje për këto
lloje të ndërtimit
80%
60%
40%
20%
0%
Qeveria

Komuna

Vetë qytetarët
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Normalisht që përmes pyetjes së tetë ideja ishte që të arrihet në një përfundim të dihet se prej
kujt presin më shumë edhe vetë qytetarët. Përgjigjet kanë qenë nga më të ndryshmet, e ka
pasur edhe nga ato që kanë menduar që të trija janë të lidhura pasi që duhet bashkëpunim.
Dhe kjo mendoj se vlenë shumë së pari kurajo, vendosshmëria e vetë qytetarëve pastaj
normalisht ndihma dhe përkrahja e organeve kompetente si komuna dhe qeveria.

6.11. Pyetja e nëntë
Tabela 10. Rezultatet lidhur me qështjen e dhjetë –Burimi: (Shtator 2016)

A duhen vetëdijesuar
qytetarët që ti ruajnë gjërat
me vlera që I kemi ne në
qytetin e Prizrenit
100%
0%
PO

JO

A duhen vetëdijesuar qytetarët që ti ruajnë gjërat me vlera që I
kemi ne në qytetin e Prizrenit

Pyetja e parafundit është parashtruar në mënyrë që të kuptohet nëse duan apo jo vetë qytetarët
ti ruajnë llojin e këtyre ndërtesave, dhe ashtu siç edhe është pritur ka dalur që edhe vetë
qytetarët janë shumë dakord në ruajtjen e saj.
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6.12. Pyetja e dhjetë
Tabela 11. Rezultatet lidhur me qështjen e dhjetë –Burimi: (Shtator 2016)

A e shihni të aryshme të shëndrohet në
muze ku do të shprehen faktet nga e
kaluara për egzistencën e postës në
qytetin tonë
JO

10%
90%

PO
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pyetja e fundit ka pasur për qëllim të di nëse ideja sa i përket kthimit në një muze do të
mund të ketë përkrahjen nga vetë qytetarët.Dhe si përfundim kuptohet se shumica janë
darkod prandaj pse jo të mos mirret në konsideratë.
Metoda e përdorur për hulumtim pra pyetsori ka qenë një anë mjaftë pozitive e cila ka hapur
rrugë shumë në mënyrë që ideja që të kthehet kjo ndërtesë në muze do të vlente nëse në një
të ardhme do të mund të vihej në ekzekutim.Ideja ishte që përmes disa pyetjve të shkurtëra
do të arrihej të kuptohej mendimi i disa qytetarëve.
Interes më të madh i`u është dhënë moshave më të vjetra sepse përmes tyre do të mund të
kuptohej diqka më shumë,sepse normalisht ata janë persona të cilët mund ta njohin më shumë
ndërtesën e postës.Nga pjesa e rinisë konkretisht moshës 18 deri 30 vjeqare nuk është se u
arrit ndonjë ide konkrete,sepse së pari shumica e tyre nuk e kishin idenë se ku ndodhej kjo
ndërtesë.Duke bashkëbiseduar dhe duke i`u shpjeguar se ku gjendet atëher në përgjithsi ishin
të mendimit që të intervenohej në të.
Nga analiza e secilës pyetje ndaras vihet re se ka pasur edhe nga ata që nuk u ka lënë
përshtypje kjo qështje.
Pra nga e gjitha kjo ideja se qka duhet të arrihet në fund është arritur.Prandaj edhe mendimi
që të mirremi me hulumtim lidhur me kthimin në muze vazhdoi duke u marrë më konkretisht
dhe specifikisht me problemet e ndërtesës,cilat materiale mund të ruhen, qka duhet menduar
të bëhet me hapësirën përbrenda dhe organizimin e asaj jashtë.
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7. Shqyrtimi i materialeve egzistuese në relacion me restaurimin
Materialet që janë përdorur në këtë ndërtesë në atë kohë janë menduar mjaft mirë, pasi që
janë materiale që i kanë rezistuar kohës dhe mund të ruhen ende nëse ato përpunohen,
pastrohen dhe riforcohen duke i shtruar kujdes të veqantë që përbëjnë fazat e restaurimit të
një ndërtese.
Guri-Siç dihet jetëgjatësia e materialit të gurit lidhet ngushtë edhe me qëndrueshmërinë e tij.
Që në kohët e hershme përdorimi i gurit dihet se ka qenë mjaft i madh. Që kur njerëzimi ka
filluar të evulojë guri si material natyror që gjendej mjaft lehtë në natyrë u përdor për qëllime
të ndryshme duke përmbushur nevojat e asaj kohe. Ndërtimi me gurë ka treguar të jetë mjaft
rezistent ndaj kohës.
Druri-është materiali tjetër me anë të cilit janë kryer shumë punë që në lashtësi dhe poashtu
është material natyror. Në ndërtesën e postës ky lloj materiali ka gjetur përdorim mjaft të
madh duke u përdorur kështu në kulmin e ndërtesës, punimi meskatësh po ashtu, dyert dhe
dritaret, dyshemetë e poashtu edhe konstrukcioni i shkallëve. Në projektin e paraparë
mendohet të ruhen shkallët duke i restauruar dhe duke i përforcuar, dritaret duket i ruajtur
poashtu, kulmi duhet ndërruar pasi që ka pësuar dëmtime të rënda. Dyshemetë do të ruhen
ku dërrasat do të restaurohen poashtu.
Tullat dhe tjegullat hyjnë në grupin e prodhimeve qeramikë. Tullat të cilat janë përdorur në
të kaluarën dihet se nuk janë punuar në mënyrën se si punohen tash. Ato janë punuar në furra
ku janë pjekur. Ndërsa sa i përket tjegullave ato nuk mund të identifikohen nëse janë që në
fillesat e tyre, pasi që edhe gjendja e tanishme nuk është e mirë. Në mbulesën e kulmit do të
përdoren tjegulla të thjeshta të rrafshta të cilat mund të ngjasojnë me ato në të kaluarën formë
katërkëndshi me tehe të mprehura. Tullat do të ruhen në një pjesë të enterierit, pasi që zbulimi
i tërësishëm i tyre mund të paraqes problem në konstrukcion të ndërtesës në tërësi duke u
nisur nga vet fakti se ndërtesa është mjaft e vjetër dhe pa asnjë lloj mirëmbajtje.
Çerpiç-i është një tjetër material i cili njihet qysh në lashtësi kur përdorimi i tij ishte shumë
i madh, duke u nisur nga fakti se në të kaluarën teknologjia e ndërtimit nuk ishte e avancuar.
Përbërja e tij është fije kashte dhe baltë e cila është përzier në mënyrë që të bëhej lidhja e
materialit dhe të qëndronte më gjatë. Nërtesa të ndërtuara me lloj të tillë gjithnjë e më shumë
janë në zhdukje e sipër, prandaj duhet shprehur interesim më i madh për ta ruajtur si
identifikues i llojit të tillë.
Materialet lidhëse-Llaç-i është material tjetër që është përdorur për lyerje në eksterier të
ndërtesës, prandaj do të vazhdohet edhe në restaurimin e ndërtesës në eksterier por edhe në
enterier lyerja me llaç çimentoje duke i kthyer kështu hapësirat në kohët e mëparshme.
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8. Rezultati-restaurimi i ndërtesës së postës
8.1. Identifikimi dhe ruajtja e vlerave arkitektonike
Kjo ndërtesë u la në harresë pas ndërtimit të postës dhe telekomit në shek.XX. Funksioni i
saj u shua ndër vite dhe tashmë u adaptua për banim nga familjet në nevojë, më konkretisht
tre prej tyre, por që gjendja e saj është e rëndë.
Tashmë arsyeja është mëse e qartë se qfar duhet të arrihet përmes këtij hulumtimi duke u
nisur nga analiza e vetë konceptit ndërtesë administrative pastaj zhvillimi i postës në botë,
tek shteti shqiptar dhe pse duhet kjo ndërtesë e qytetit të kthehet në muze. Ne si vend duhet
gjithsesi të edukohemi të mendojmë së pari si individë në të mirën e vendit pastaj edhe si
grupe e që mund të bëjmë shumë ndryshime të cilat natyrisht do i rrisnin vendit vlerën me
anë të kulturës, arkitekturës, identitetit dhe pse jo të jemi një shembull i mirë edhe për të
tjerët.
Ne nuk e kemi ende të qartë se kur realisht ka filluar interesimi dhe vëmendja për përkujdesje
ndaj këtij lloji të ndërtesave që mund të konsiderohet monument i lënë nga e kaluara. Me
përkujdesje, në kuptimin e sotëm, kuptojmë gjurmimin, vënien në mbrojtje, dokumentimin
dhe restaurimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore, të cilat mbartin në vetvehte vlera
kombëtare. Por, për t’u futur në brendinë e proceseve restauruese, fillimisht, ne duhet të
shtjellojmë brendinë e termave trashëgimi me vlera kombëtare, monument kulture,
konservim dhe restaurim apo rijetësim i monumenteve të trashëgimisë kulturore e të tjera.
Përmes disa vizatimeve do të paraqitet ideja dhe koncepti i asaj se qfar do të jetë finalja, duke
e kthyer ndërtesën në një origjinalitet normalisht të maskuar por që të ngjasoj aq shumë tek
origjinalja edhe pse kuptohet do të punohet me materialet e ditëve të sotme. Kështu fazat e
mëposhtme shprehin idenë se si do të ishte mënyra përmes së cilave mbrohen elementet dhe
materialet e lartë përmendura: dritaret, dera kryesore, shkallët, dyshemetë dhe fasadat të cilat
do të kthehen tërësisht në gjendjen fillestare.
Kur flasim për restaurim gjithmonë është instikti i parë se sa shumë vështërsi duhet ti
kalojmë. Kuptohet se restaurimi është lëmi mjaftë e gjërë sa i përket studimit të një ndërtese,
hulumtimit dhe realizimit të saj.
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8.2. Identifikimi dhe ruajtja e vlerave të rrethinës urbane
Sic shihet qasja në ndërtesë bëhet nga tre rrugët të cilat janë të kalueshme me makina dhe në
këmbë. Pasi që e gjitha lagjja është e urbanizuar qysh në kohët e hershme ku shtëpitë janë të
ndërtuara deri në mm e fundit të parcelës së tyre atëher nuk ka gjasa për zgjerim të rrugës.
Rruga është një kahore 3.5m me gjerësi dhe ka trotuare por që nuk janë të gjëra. E gjitha që
mendohet të sugjerohet është gjelbërimi i parcelës së ndërtesës së postës në pjesën e hyrjes
ashtu sic ka qenë dikur e që tashmë nuk egziston. Një tjetër mundësi është që të krijohet
hapësirë për lënjen e bicikletave para ndërtesës. Pra trajtimi i vetëm urban është ky pasi që
mundësitë e tjera janë shumë të limituara. Distanca me qendrën e qytetit pra Shadërvanin
konsiderohet të jetë afro 600m që i bie të jetë 10min në këmbë.

Figura. 20. Zgjidhja urbane me ndërhyrje (Shiqo Apendix A)

[4]

Beqaj Binak, “Zhvillimi Urban Planifikimi dhe Dizajni”,Prishtinë,2015.
44

8.3. Restaurimi I funksionit të ndërtesës
Në mënyrë që hapësirat e brendshme të kthehen në hapësira ekspozimi atëher është paraparë
të bëhet demolimi i disa mureve. Këto mure nuk duken të jenë shumica prej tyre të motshme,
pasiqë është cekur që tashmë ndërtesa po shfrytzohet për banim dhe ndarjet e brendshme janë
bërë nga vet banorët. Prandaj në përdhesë janë demoluar disa dhe disa janë shtuar për arsye
të ndarjes së re të hapësirës.

Gjendja
Egzistuese

Gjendja pas
restaurimit

Figura. 21. Demolimi I mureve në përdhesë (Shiqo Apendix D)
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Në katin I sikurse në përdhesë janë bërë ndërhyrje ku disa nga muret janë hequr dhe disa të
tjerë janë shtuar, në mënyrë që ti plotësojnë kthinat e nevojshme për destinimin tashmë të
caktuar pra muze. Në pjesën e sipërme si duket ka pasur ndërhyrje më shumë për arsye se
jetojnë 2 familje në një katë dhe i kanë ndarë hapësirat sipas nevojave të tyre.

Gjendja
Egzistuese

Gjendja pas
restaurimit

Figura. 22. Demolimi I mureve në katë (Shiqo Apendix D)
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9. Projekti
9.1. Përdhesa
Me demolimin e disa mureve atëher janë krijuar hapësirat e nevojshme për muze, ku
përfshihen sallat për ekspozita, administrata në mënyrë që të ketë përgjegjës sa i përket
punëve që duhen të mirren lidhur me ndërtesën dhe poashtu edhe një kthinë për mirëmbajtje
që kuptohet është e nevojshme.
Lidhur me materialet fokusimi ka qenë kthimi i materialeve që janë përdorur në mënyrë që
të ruhet origjinaliteti dhe mos të merr një dukje krejt tjetër. Dyshemetë të cilat kanë qenë të
shtruara me dërrasa kanë mbetur të tilla duke i riparuar me anë të gërryerjes së tyre dhe pastaj
duke i lyer me laç të padukshëm. Muret janë gërryer dhe janë lyer me llaç çimentoje e cila
është e përbërë nga rëra, çimentoja dhe uji. Dyert pasi që janë shumë të dëmtuara atëher ato
janë ndërruar por që janë të punuara nga druri siç edhe kanë qenë. Ndërsa dera kryesore dhe
dritaret nuk janë ndërruar. Ato janë gërryer me shumë kujdes dhe janë lyer me llaç. Shkallët
poashtu të punuara nga druri kuptohet me një intervenim më të thellë pasi që gjendja e tyre
e tanishme lë për të dëshiruar. I janë bashkangjitur elemente në të cilat janë ekspozuar pulla
postare të vjetra, kuti postare etj.

Figura. 23. Përdhesa-pas restaurimit (Shiqo Apendix B)
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9.2. Kati I
Në katin I të ndërtesës gjendet poashtu edhe një sallë ekspozimi dhe i`u është bashkangjitur
një sallë për konferenca e cila është ndihmëse në raste kur mund të ketë vizita grupore të
organizuara apo ndonjë delegacion dhe aty mund të bëhet prezantimi i ndërtesës punës dhe
funksionimit të saj. Lart poashtu janë shtuar nyje sanitare. Sikurse në përdhesë edhe në katë
e rëndësishme është ruajtja e origjinalitetit normalisht duke shtuar edhe disa gjëra të tjera.
Dyshemeja poashtu e shtruar në dërrasa të cilat janë lyer me ngjyrë kafe më të mbyllët, dyert
nga druri dhe në sallën për konferenca në mure është ruajtur një pjesë e tullave dhe një pjesë
është punuar me dru përpos pjesës tjetër që ishte e punuar dhe poshtë nga laçi i çimentos.
Nyjet sanitare janë punuar rishtas. Abazhuret si poshtë dhe lartë janë nga ato klasiket të cilat
janë përdorur në kohët e më parshme.

Figura. 24. Kati I-pas restaurimit (Shiqo Apendix C)
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9.3. Fasadat e ruajtura sipas qendrës rajonale për trashëgimi kulturore
Fasadat janë ruajtur ashtu siç janë punuar nga vetë Qendra Rajonale e Trashëgimisë kulturore
të Prizrenit, të cilat datojnë të jenë qysh në origjinalitetin e tyre, kuptohet me dëmtimet që i
kanë marrë ndër vite por që mund të restaurohen.

Figura. 25. Fasadat e postës-Burimi(Qendra Rajonale për trashëgimi kulturore-Prizren) (Shiqo Apendix F; G; I)
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9.4. Detajet e fasadave
Detajet në fasada janë ruajtur duke u përpunuar me kujdes të veqantë. Gjendja e fasadës është
mjaft e keqe, sepse është mëse e dëmtuar, por ideja ishte që në ruajtjen e tij të punohet duke
e bërë pastrimin dhe lyerjen rishtas të fasadës dhe secilit detaj në veqanti duke mos prishur
kështu origjinalitetin e tyre.

Figura. 26. Detajet e ruajtura nga e kaluara (Shiqo Apendix K)

50

9.5. Enterieri i brendshëm i ndërtesës-detaje
Në hollin hyrës vërehet dyshemeja nga dërrasat të cilat janë gërryer dhe janë lyer me llaç pa
ngjyrë vetëm për ti mbrojtur. Poashtu përball derës kryesore janë të vendosura shkallët të
cilat gjithashtu janë ruajtur por duke i restauruar totalisht sepse gjendja aktuale nuk është e
mire. Edhe shkallët kanë konstrukcion druri. Muret janë të lyera me llaç gëlqeror me ngjyrë
dhe abazhuret e përdorura klasike. Disa elemente të pullave postare të hershme të vendosura
në mur.

Figura. 27. Enterieri-hyrja në ndërtesë (Shiqo Apendix L)
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Zyra administrative gjendet në përdhesë e cila është bërë në mënyrë që të shërbej për
menagjim të ndërtesës, në rast se paraqitet ndonjë problem, për organizim të grupeve të
vizitorëve etj. Muret janë me llaç gëlqeror me ngjyrë si në gjithë ndërtesën. Abazhuret janë
përdorur të njejta. Tavolina është e thjeshtë e punuar nga druri dhe disa detaje si makinë
shkrimi nga e kaluara një tapet antik. E gjitha kjo në mënyrë që të shprehet e kaluara se si ka
qenë ambienti ku është punuar.

Figura. 38. Enterieri-Zyra administrative (Shiqo Apendix L)
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Në përdhesë gjendet një sallë për ekspozime e cila është ndarë për ekspozimet që i përkasin
viteve 1864-1900 që nënkupton nga koha kur u ndërtua ndërtesa. Enterieri edhe në sallë nuk
ndryshon shumë nga pjesa tjetër, me mure me llaç gëlqeror abazhure të njejta, dysheme me
dërrasa dhe orendi mbi të cilat janë vendosur gjërat e ekspozuara që nënkuptojnë
identifikimin e postës. Orendit ku janë vendosur eksponatet për ekspozim të pullave postare,
letrave të asaj kohe etj janë të punuara nga materiali i drurit në formë katrore. Janë të punuara
thjeshtë në mënyrë që mos të paraqesin ngarkesë për syrin e njeriut.

Figura. 29. Enterieri-Salla ekspozuese në përdhesë (Shiqo Apendix L)
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Figura. 30. Enterieri-Elemente të ekspozuara të postës (Shiqo Apendix L)
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Kati I përfshin sallën tjetër për ekspozime e gjithashtu edhe sallën për konferenca dhe nyjet
sanitare. Materialet e përdorura lartë janë thuajse të njejtat me përdhesën, ku dyshemeja e
shtruar nga dërrasat të cilat janë lyer kësaj rradhe me ngjyrë më të mbylltë, muret me llaç
por që tek salla e konferencës janë ruajtur detalet e tullave dhe të drurit si elemente që në
enterier përshtaten mjaft mirë. Abazhuret janë të njejta të përdorura në të dyja katet.

Figura. 31. Enterieri-Salla për konferenca kati I (Shiqo Apendix L)
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Figura. 32. Enterieri-Salle për ekspozita kati I (Shiqo Apendix L)
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Dyert e brendshme të ndërtesës në gjendjen e tanishme nuk janë të rregulluara, prandaj këto
janë vendosur të ndërrohen dhe kështu duke i vendosur të gjitha të reja, përpos asaj kryesores
që u cek më lartë, e cila është ruajtur. Prandaj dyert e brendshme do të punohen nga druri me
dizajn të thjeshtë pa ndonjë ndërhyrje me ndonjë lloj dekori, thjeshtë sipërfaqe të rrafshët.

Figura. 33. Enterieri-Dyert e brendshme (Shiqo Apendix L)
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9.6. Ventilimi i ndërtesës,sistemi i vëzhgimit dhe sistemi adresabil kundër
zjarrit
Ndërtesa duke u nisur nga vjetërsia e saj, kuptohet se qështjen e ventilimit nuk e ka pasur të
zgjidhur në atë kohë. Me kalimin e viteve dhe zhvillimin e teknologjisë, revolucionit në çdo
aspekt të botës atëher edhe puna e ventilimit të ndërtesave u bë zgjidhje çdo herë e më e lehtë.
Për çdo ndërtesë, ventilimi duhet të sigurohet për të zëvendësuar ajrin e ndenjur të
brendshëm me ajër të freskët të marrë nga jashtë dhe kështu për të siguruar një sasi të
mjaftueshme të lagështisë brenda ndërtesës për gjithësecilën hapësirë aq sa i nevojitet. Dy
mënyrat e shkëmbimit të ajrit ndërmjet ndërtesës dhe ambientit të jashtëm janë ventilimi i
qëllimshëm dhe infiltrimi i rastësishëm i ajrit.Ventilimi në stinë të ndryshme mund të sjellë
nganjëher edhe dëme në atë mënyrë që kur jashtë bën ftohtë dhe ngrohtësia nga brenda del
jashtë ose gjatë verës kur i ngrohti nga jashtë futet brenda më tepër se që duhet dhe kështu
rritet nevoja për ftohje. Mirëpo përdoruesi mund ta ekuilibrojë në njëfar mënyre duke hapur
dritaret pak ose shumë, për një kohë të shkurtër ose më gjatë. Në ndërtesat publike ventilimi
natyral mund të përdoret por nuk mund të themi që gjithmonë njerëzit ose punonjësitë janë
të gatshëm sepse kjo mënyrë bëhet përmes hapjes së dritareve sa është e nevojshme për një
hapësirë, prandaj edhe ventilimi artificial në lloje të tilla duhet inkuadruar patjetër, në atë
mënyrë që të jetë më e lehtë dhe të krijoj ambiente adekuate për qëndrim të vizitorëve dhe të
kenë rehati në atë ambient.
Më zhvillimin e teknologjisë natyrisht që sistemi i vëzhgimit pra kamerat janë bërë element
që po përdoren gjithnjë e më shumë. Siguria në ndërtesa publike luan rol të rëndësishëm kur
flasim për ruajtjen e ambienteve brenda. Në ndërtesën tonë është e rëndësishme ruajtja e
eksponanteve që do të ekspozohen dhe të cilat mendohen të jenë eksponante me vlera të larta
të trashëgimisë kulturore të cilat duhen ruajtur shumë. Kamerat mendohet të vendosen në
secilë hapësirë brenda ndërtesës por edhe jashtë saj duke e pasur kështu nën vëzhgim të gjithë
ndërtesën për çdo rast eventual të rrezikut. Lloj tjetër i sigurisë që do të përdoret janë rrezet
infra të kuqe të cilat shpërndahen nëpër dysheme ku në rast që kalon ndonjë gjë atëher
aktivizohet alarmi.
Sistemi adresabil kundër zjarrit mendohet të vendoset për raste sigurie nëse mund të shfaqet
rrezik nga zjarri. Ky lloj sistemi aktivizohet nëse në ndonjërën hapësirë përhapet zjarr atëher
aktivizohet vetëm në atë hapësirë kështu duke e ndaluar zjarrin për një kohë shumë të shkurtër
duke mos e rrezikuar kështu ndërtesën në tërësi.

[11]

Hausladen,G.et al.,2005.Climate Design:Solutions for Buildings That Can Do More with
Less Technology,Birkhauser Verlag AG
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9.7. Kulmi pas restaurimit
Pas rishikimit të kulmit, u vendos lidhur me konstrukcionin e tij. Kulmi do të bëhet me
karrige të trefishtë, nga konstrukcioni i drurit, ku brinjët do të jenë 12/14 dhe largësia mes
tyre nga aksi në aks do të jetë 80cm. Mbulesa e saj do të jetë nga tjegullat e thjeshta me
sipërfaqe të rrafshët.

Figura. 34. Zgjidhja e kulmit (Shiqo Apendix J)

[3]

Beqaj Binak, “Projektimi i Konstrukcioneve Arkitektonike”,Prishtinë,2012.

59

9.8. Dukjet 3D
Fasadat e ndërtesës janë ruajtur me të gjitha detajet që kanë pasur kuptohet duke i përmirësuar
ato që janë më shumë të dëmtuara.

Figura. 35. 3D të fasadave të ndërtesës (Shiqo Apendix M)

60

Figura. 36. 3D e ndërtesës (Shiqo Apendix M)
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9.9. Detaje shtesë
Detaje të tjerat të cilat janë sqaruar janë e dyshemesë, kulmit dhe ajo e fasadës. Përmes disa
hulumtimeve është shprehur e detajuar qështja se si janë punuar ndërtesat në atë kohë dhe
materialet që mund të jenë përdorur.
Tek dyshemeja janë paraqitur shtresat rradhazi. Në ndërtimet e vjetra konsiston të jetë e njejta
metodologji e të punuarit dhe poashtu të njejta materiale, nisur nga fakti se në të kaluarën
teknologjia e ndërtimit nuk ishte siç është ajo e sotmja por shumë më shumë e thjeshtë.
Mirëpo ende nuk mund të thuhet se ato lloj ndërtimesh kanë dale të jenë të dështuara sepse
në përgjithësi shumica nga to po mbijetojnë edhe në ditët e sotme. Tek ndërtresa e postës
dyshemeja është e punuar në këtë lloj. Konstrukcioni meskatësh i punuar nga druri i përbërë
nga tërrckat material i vjetër ose thënë ndryshe nga kallamet me traje prej druri. Sipër tyre
janë listelat dhe në fund dyshemeja me dërrasa. Kjo konsiton në atë se materiali natyror i
drurit kishte përdorim të madh dhe material i cili shfaqi të jetë i qëndrueshëm dhe koherent.
Sipas kësaj ideja ishte që këto dysheme duhen ruajtur duke i pastruar gërryer dhe duke i lyer
ato për të qenë akoma më rezistente. Kulmi gjendja e të cilit është e mjerueshme duhet
ndërruar komplet. Prandaj me ndërrimin e tij duhen materiale rishtas të reja por duke mos i
ikur konstrukcionit të vjetër dhe në pamundësi të ndrrimit të zgjidhjes së tij pra ramjeve të
kulmit. Konstrukcioni i kulmit poashtu është nga materiali i drurit.
Duke hulumtuar në tregun tonë, kishte shumë kompani të cilat mund ti kryejnë këto lloj
punime. Ndër to kishte kompani të cilat tashmë traditën e të punuarit me dru e kishin të
përvetësuar mjaft mirë. Atëher u mendua që punimi i dyshemeve, dritareve, dyerve dhe punët
në kulm të përfundoheshin nga njerëz që tashmë e dinin rëndësinë e ruajtjes së materialeve
egzistente duke mos i dëmtuar por vetëm duke i rikthyer në jetë.
Fasada e ndërtesës nuk ka dalur të jetë rezistente e fortë ndaj gjith atyre dekadave, por që
elementet dekorative ende konstistojnë me të kaluarën. Shtresat në fasadë janë shtresa e
stirodurit, pastaj mbi to janë punuar elementet dekorative të cilat i përkasin neoklasikes dhe
do ruhen. Dhe fasada është e lyer me llaç. Elementet dekorative do të punohen nga ekspertë
përkatës me shumë kujdes duke e ruajtur tërësisht origjinalitetin dhe llaçi kuptohet sepse
është mëse i dëmtuar. Acrycolor është ngjyra e jashtme e cila është menduar të përdoret në
fasada. Ajo paraqet rrezistencë në kohë, është ekologjike, nuk ka përbërës të rrezikshëm as
të dëmshëm ndaj shëndetit e që për ndërtesën e postës duke u bazuar në jetën e saj është
menduar se është e përshtatshme pasiqë është rezistente edhe ndaj mykut.
Si përfundim i një mini studimi mendohet se duke u marrë më rrënjësisht me studim më të
mirëfillit dhe me interpretim nga ana e shumë ekspertëve nga lëmi të ndryshime, ndërtesat e
llojit të tillë duke përfshirë edhe të tjera mund të ruhen si pasuri dhe pjesë e trashëgimisë
sonë.

62

Figura. 37. Detajet nga dyshemeja, kulmi dhe fasada (Shiqo Apendix K)
[7]

http://www.eucebnici.mon.gov.mk/pdf/Gradezni%20materijali%20i%20konstrukcii_II_A
LB_PRINT_WEB.pdf
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10. Përfundime/Rekomandime
Restaurimi i monumenteve e formon një diciplinë në vehte, e cila u bën thirrje të gjitha
shkencave dhe teknikave që mund të kontribojnë për studimin dhe ruajtjen e trashëgimisë
monumentale. Mbrojtja e monumenteve është forma më e mire juridike ose jo juridike që
bën ruajtjen, mirëmbajtjen, rindërtimin dhe restaurimin e pasurisë së trashëgimisë kulturore.
Ruajtja dhe restaurimi i ndërtesave jo vetëm tek ne që është diciplinë e vonshme por edhe në
vendet e zhvilluara më parë kishte filluar pa ndonjë metodë shkencore dhe pa kritere. Mirëpo
kjo ka ardhur në përmirësim e sipër pas Luftës së dytë Botërore, e që tek ne shumë më vonë
Menjëherë pas luftës së fundit në Kosovë vendi ka hasur në shumë probleme të cilat është
dashur ti zgjjidhim. Zakonisht vendet në tranzicion hasin në probleme si financiare, materiale
e shpirtërore të cilat duhet mund dhe shumë kohë për ti rregulluar. Për tu marrë me
arkitekturën e një vendi duhet përkushtim nga ana e personave të cilët janë të shkolluar në
aspektin e arkitekturës dhe urbanizmit.
Vendi ynë ka pasur probleme të shumta ndoshta edhe nga mungesa e ekspertëve të cilët do
të kishin ndihmuar në mos ardhjen e gjendjes në të cilën gjenden qytetet tona. Ndërtimi i
pakontrolluar ka bërë që në shumicë të krijohen kaose në qytete. Flasim për qytetin e Prizrenit
i cili deri tani është mundur në një farë mënyrë të ruaj identitetin e një qyteti me ndërtesa të
vjetra, me arkitekturë që i përket kohës së shkuar. Por ndërgjegjësimi sidomos nga organet
kompetente nuk është në nivelin e duhur. Ruajtja e ndërtesave të vjetra duke i shtruar kujdes
të veqantë në material është zbehur. Përderisa jam marrë me analizimin e ndërtesës së postës
kam parë se sa mungesë ka ky vend në kuadrin e ruajtjes së trashëgimisë sonë. Duke u nisur
nga analizat e lartë përmendura del se objekte të tilla kanë rëndësi në grupin e ndërtesave
administrative. Përmes shfletimit të literaturës dalim në përfundim se ndërtesa si postë në
shumë vende të botës normalisht që gjithmonë ka pasur kujdesin e veqantë si një njësi e
ndërtesave administrative. Restaurimi i ndërtesave është lëmi në vehte që duhen analizuar
dhe shqyrtuar me kujdes. Ruajtja e materialeve të cilat kanë një kohë disa vjeqare që janë
ndërtuar është problematikë në vete e cila duhet shikuar me shumë kujdes derisa ne vendosim
të mirremi me këtë qështje. Rezultatet për sa i përket kujdesit ndaj tyre vërehet se nuk kanë
rëndësi nëse ky kujdes duhet tu shtrohet nga një moshë e caktuar. Duke u bazuar në përgjigjet
që janë marrë përmes pyetsorit del se në përgjigjthësi nga të gjitha moshat njerëzit shprehin
interes kur mendohet të kthehet në muze ndërtesa e postës.
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Nga posta e vjetër e Prizrenit janë analizuar disa qështje duke u marrë me secilën në veqanti:
•
•
•
•
•
•

Analiza e lokacionit zgjidhja e problemeve përreth ndërtesës
Analiza e brendshme e kthinave-rivënia në funksion si ndërtesë muze.
Ruatja e detajeve që nuk kanë pësuar ndryshime deri më tani si vlera të arkitekturës
Ruajtja e të tilla ndërtesave nga ana e pushtetit.
Vetëdijesimi i vetë qytetarëve për këto vlera të ndërtesave të tilla
Edukimi,shkollimi dhe integrimi i sa më shumë ekspertëve që të mund të mirren me
restaurim dhe ruajtje të materialeve dhe ndërtesave të tilla në përgjithësi.
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